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Background and Objective: Mankind as one of the most complex 
creatures has been the subject of many sciences. One of the sciences that 
consider growth and health parameters of body and circumstances of its 
activities is “physiology”. Also, there is a considerable amount of 
information about this topic in Islamic religious sciences and various 
sources, including the Quran and religious books of saints and religious 
leaders who have many things to say about this topic. The main objective 
of this study was to get a comprehensive view of the compatibility of 
science and religion. 
Method: In this study, comparison and analysis of content as well as 
library research were used. Various books related to fields of Islamic 
sciences and books on the field of physiology and medical and religious 
papers were examined. In this study, all the ethical issues were 
considered. Moreover, the authors declare no conflict of interest. 
Results: Findings showed that many of the cases related to field of 
physiology and medicine are stated in the complete religion of Islam by 
religious leaders, especially the Imams who have divine knowledge and 
they corroborate the science of the day. 
Conclusion: Comparative discussion around the physiology science in 
both religion and experimental sciences leads us to the conclusion that the 
religion as a source establishes doctrines, matches experimental science, 
and has a lot to share. This brings us to the relation between science and 
religion. There is no sharp contrast between these two categories and the 
relationship between science and religion is confirmed. It is also 
concluded that religious beliefs are effective in the medical physiology 
and experimental sciences. Consequently, steps must be taken to hold 
them together. 
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Background and Objectives: Human being as one of 
the most complex creatures has been the subject of 
numerous religious texts, the Quran, and the books by 
Imams and religious scholars, including Imam Sadegh 
remarks in Tawhid Mofazal. The main objective of this 
study was to get a comprehensive view on the 
compatibility of science and religion, perceiving them 
as inseparable entities. 
Method: In this study, we used the comparison and 
analysis of content, visiting libraries and using various 
texts related to physiology, medicine, and religion. 
Results: The findings indicated that a good number of 
the cases related to field of physiology and medicine 
have been already pointed out by religious leaders, 
especially the Imams (PBUT) who have divine 
knowledge, corroborating the science of the day. For 
instance, in the case of human creation and 
management of fetuses in the womb, as Imam Sadegh 
(PBUH) believes, embryos are hidden in three 
darknesses: abdominal, uterine and womb (1). 
According to Imam Saadigh (PBUH), the beginning of 
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man’s creation is to shape the fetus in the mother’s 
womb. Then, God will form it into human. The outer 
and inner organs will create that human’s life which he 
is dependent upon (2). Midwifery issues can be easily 
identified based on three months of pregnancy (3). 
 
From the perspective of Imam Sadegh (PBUH), the 
puberty of women is a major cause of creating 
generations. In fact, the menstrual cycle is sign of 
puberty, and it is also an effective mechanism in 
reproduction. The female reproductive years are 
marked with monthly rhythmic changes in the secretion 
of female hormones and corresponding changes in the 
ovaries and genitals. This rhythmic pattern, and 
women's sexual cycle is called menstrual cycle. The 
average duration of each cycle is 28 days (4). 
Imam Sadegh (PBUH) points to the stomach and liver 
in his speech. In his view, the rationale of stomach 
creation is to digest a variety of foods, especially hard 
foods. Liver’s function as a thin layer is also a beautiful 
sign of divine wisdom (5,6). In the case of food 
digestion, making blood flow throughout the body, the 
prophet named four sections including gravity force, 
maintaining force, digestive power and repulsive force. 
Heavy food will descent to the bottom after the needs 
of the digestive system; and disposal was created; these 
four sections have been proven in the digestive 
physiology (7-10). 
In the Imam’s view on brain, if the obstacles go away, 
and the brain is shown open, it is found that the brain is 
covered with different layers, to be fixed and the events 
cannot damage it. In terms of physiology, the 
protective internal covering of brain and spinal cord is 
also from membranous layer and is composed of three 
layers (11). 
One of the most prominent factors in sound production 
is Larynx. According to him, larynx, similar to trachea 
and lung, is a structure into which wind blows. Also, 
one of the most important parts of the human body that 
has a great impact on the body is tooth. The main task 
of teeth is chewing the food to make the digestion of 
food easy; they are also protective factors and the 
stability of the lips (5,6). 
According to Imam Sadegh (PBUH), two important 
parts of the body are trachea and esophagus. The 
trachea is the place for sound output and esophagus is a 
pathway for food passage. Elegance is also observed in 
throat that acts as a protective factor to stop food from 
entering the lungs as an ultra-sensitive member (1). 
The heart is located in the mediastinum, center of the 
chest, and is protected by ribs and attached muscles to 
it (external intercostal muscles, internal and more 
internal). Pericardium is a fibroserosal bag that 
surrounds the heart and great vessels roots and contains 
two components (fibrous pericardium and the serous 
pericardium) (12,13). 
Outstanding thing about the senses which Imam 
Saadigh (PBUH) attracts attention to is interesting and 
complex harmony of the senses. In addition to the 
tangible senses, they also communicate with each other 
with their own special relationship. Transport and 
communication network and the spiritual path are 
arranged to deliver materials to cells that are so 
comprehensive that no system of transportation in the 
universe can keep abreast of (14). 
Conclusion: Comparative debate about the physiology 
in both religion and experimental sciences leads us to 
the conclusion that the religion establishes doctrines, 
matches experimental science, and has a lot to share. 
This brings us to the relation between science and 
religion. There is no sharp contrast between these two 
categories and the relationship between science and 
religion is confirmed. It is also concluded that religious 
beliefs are effective in the medical physiology and 
experimental sciences. Consequently, steps must be 
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 الملّخص  
يعترب اإلنسان واحدا من اكثر الكائنات ادلعقدة وىو مظهر لآلية الشريفة:  :خلفیة البحث وأهدافه
اخلالقني. فقد اصبح موضوعا رئیسیا للكثري من العلوم. فمن مجلة ىذه العلوم اليت فتبارك اهلل احسن 
تقوم بدراسة اإلنسان من حیث عوامل منوه وحیاتو وكیفیة تعامل اجلسم ىو "فیزيولوجیا" أو علم 
وظائف األعضاء ومن جانب آخر فإن العلوم الدينیة اإلسالمیة قامت بدراسة اإلنسان من ىذا 
 العديد من مصادرىا الدينیة مبا يف ذلك القرآن الكرمي والكتب ادلروية عن ادلعصومنياجلانب يف 
واذلدف الرئیسي من ىذه الدراسة احلصول على رؤية شاملة إلمكانیة  .علیهم السالم( وكبار العلماء)
 .تطابق العلم مع الدين وفهم عدم انفصال بعصهما عن بعض
ادلقارنة وحتلیل احملتوى والرجوع اىل ادلكتبات، وقد مت إن منهج ىذا البحث،  :منهجیة البحث
وادلقاالت احلوزوية ادلختلفة يف رلال العلوم اإلسالمیة وكذلك الكتب وادلقاالت عن  استخدام الكتب 
 مؤلفي فإن ىذا اىل واضافة البحث ىذا يف االخالقیة ادلوارد مجیع متت مراعاة .الفیزيولوجیا والطب
 .ادلصاحل تضارب اىل يشريوا مل ادلقالة
اظهرت النتائج أن الكثري من ادلوارد ادلشار إلیها يف رلال الفیزيولوجیا والطب قد اشار  :المكشوفات
الیها ما قبل ذلك، شخصیات اإلسالم العظیمة والسیما األئمة ادلعصومون الذين ميتلكون العلم اإلذلي 
 .والعصمة البالغة وأهنا متوافقة مع العلوم احلديثة
تشري الدراسة ادلقارنة عن الفیزيولوجیا يف كل من العلوم التجريبیة والدينیة، أن الدين )بإعتباره  :النتیجة
وىذا األمر يؤدي اىل عدم . مصدرا للتعالیم اإلذلیة( يتسق مع العلم التجرييب بل لو أثرا كبريا يف ذلك
قبل عالقتهما، فإن قبولنا يؤدي اىل ان اعرتافنا بتناقضات حادة يف رلال عالقة العلم مع الدين، بل ن
نرى للمعتقدات الدينیة اثر كبري يف رلال الطب والفیزيولوجیا والعلوم التجريبیة ومن ىنا نتخذ خطوات 
 .لنجعل العالقة وثیقة ما بینهما
 
 :التالي الترتیب على المقالة استناد يتم
Feyzi P, Forouzanian S, Keshavarzi Z. Wonders of Human Physiology from Tawhid Mofazal Perspective. J Res Relig Health. 2017; 3(3): 109- 124.
 
من منظور توحید المفضل  عجائب فیزيولوجیا البشرية
   124 -109(: 3)3؛ 1396ی پػ١ٝف زض زیٚ ٝ ؾالٗت. ٗز٠ٔ 
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 چکیده  
كتجبضى اهلل احؿٚ »تطیٚ ٗرٔٞهبتی ٠ً ٛ٘ٞز  اٛؿبٙ؛ یٌی اظ پیچیسٟهدف: سابقه و 
اؾت، ٗٞيٞع ثؿیبضی اظ ػٕٔٞ هطاض ُطكت٠ اؾت. یٌی اظ ػٔٞٗی ٠ً ث٠ ثطضؾی « آربٓویٚ
پطزاظز،  اٛؿبٙ اظر٢ت ػٞاْٗ ضقس ٝ حیبت ٝ چِِٞٛی كؼبٓیت اػًبی ثسٙ ٗی
زض ػٕٔٞ زیٜی اؾالٗی ١ٖ  اؾت. اظ ؾٞی زیِط ثطضؾی اٛؿبٙ اظ ایٚ ٜٗظط« كیعیٞٓٞغی»
ٗبٛسٟ اظ ٗؼهٞٗبٙ ٝ  نٞضت ُطكت٠ اؾت ٝ ٜٗبثغ ٗرتٔق زیٜی اظر٠ٔ٘ هطآٙ ٝ ًتت ثبهی
. ١سف انٔی ایٚ پػ١ٝف ضؾیسٙ ث٠ زیسی ربٗغ اؾت ثعضُبٙ زیٜی ٛیع ث٠ آٙ پطزاذت٠
 ٛؿجت ث٠ اٌٗبٙ تُبثن ػٖٔ ثب زیٚ ٝ زضى رساٛجٞزٙ ایٚ زٝ ٗو٠ٓٞ اظ یٌسیِط اؾت.
ضٝـ ایٚ پػ١ٝف تُجین ٝ تحٔیْ ُٗبٓت ٝ ٗطارؼ٠ ث٠ ًتبثرب٠ٛ اؾت ٝ : کار روش
ی ػٕٔٞ اؾالٗی ٝ ًتت ٗطثٌٞ ث٠ زاٛف  ١بی ٗرتٔق حٞظٟ ثطای ارطای آٙ، اظ ًتبة
زیٜی ٝ پعقٌی اؾتلبزٟ قسٟ اؾت. زض ایٚ   ی كیعیٞٓٞغی ٝ پعقٌی ٝ ٗوبالت حٞظٟ
٠ُٛٞ  ، ٛٞیؿٜسُبٙ ٗوب٠ٓ ١یچثطایٚ ی ٗٞاضز اذالهی ضػبیت قسٟ اؾت. ػالٟٝ پػ١ٝف ٠٘١
 اٛس. تًبز ٜٗبكؼی ُعاضـ ٌٛطزٟ
ی ػٖٔ كیعیٞٓٞغی ٝ  ز١س ثؿیبضی اظ ٗٞاضزی ٠ً زض حٞظٟ ١ب ٛكبٙ ٗی یبكت٠ ها: یافته
ٝیػٟ اٗبٗبٙ ٗؼهٕٞ )ع( ٠ً زاضای ػٖٔ  پعقٌی ث٠ آ٢ٛب اقبضٟ قسٟ، ثعضُبٙ زیٚ اؾالٕ، ث٠
 ن اؾت.اٛس، ٠ً ثب ػٕٔٞ ضٝظ ُٜٗج ًطزٟاقبضٟ ا٢ٓی ٝ ػه٘ت ثبٓـ٠ ١ؿتٜس ٛیع ث٠ آ٢ٛب 
ی ػٕٔٞ تزطثی ٝ  ی ػٖٔ كیعیٞٓٞغی زض زٝ حٞظٟ یی زضثبضٟ ثحج ٗوبیؿ٠گیری:  نتیجه
١بی ٝحیبٛی اؾت(، ثب ػٖٔ تزطثی  ز١س ٠ً زیٚ )ٜٗجؼی ٠ً زاضای آٗٞظٟ زیٜی، ٛكبٙ ٗی
رت ی ػٕٔٞ تزطثی ٛیع حطكی ثطای ُلتٚ زاضز. ایٚ اٗط ٗٞ ُٜٗجن اؾت ٝ زض حٞظٟ
١بی ًبْٗ ثیٚ ایٚ زٝ ٗو٠ٓٞ هبئْ  ی اضتجبٌ ػٖٔ ٝ زیٚ ث٠ تؼبضو قٞز زض حٞظٟ ٗی
قٞز زض ثُؼس پعقٌی،  ٛجبقیٖ ٝ اضتجبٌ ثیٚ ایٚ زٝ ضا ثپصیطیٖ ٠ً ایٚ اٗط ٜٗزط ٗی
١بی ثٜٔسی ثطای اضتجبٌ  كیعیٞٓٞغی ٝ ػٕٔٞ تزطثی ػوبیس زیٜی ضا ٗؤحط ثساٛیٖ ٝ ُبٕ
 تِٜبتَٜ ثیٚ آ٢ٛب ثطزاضیٖ.
 
 :است صورت این به مقاله استناد
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ی ػٞاْٗ ضقس ٝ تٌبْٗ حیبت  كیعیٞٓٞغی ػٔ٘ی اؾت ٠ً زضثبضٟ
ٗٞرٞز ظٛسٟ اتلبم ٝ زض ًْ چِِٞٛی ٝهبیؼی ٠ً زض ثسٙ 
تطیٚ  ی ایٚ ػٖٔ اظ ؾبزٟ ًٜس. ُؿتطٟ اكتس، ثحج ٗی ٗی
تطیٚ آ٢ٛب یؼٜی  ١ب تب پیكطكت٠ ٗٞرٞزات ظٛسٟ یؼٜی ٝیطٝؼ
ُیطز. زض ٜٗبثغ زیٜی ٗرتٔلی ث٠ ثطضؾی  اٛؿبٙ ضا زضثطٗی
كیعیٞٓٞغی ثسٙ اٛؿبٙ پطزاذت٠ قسٟ اؾت. یٌی اظ ًتت ٗؼطٝف 
رؼلطنبزم )ع(  ؾرٜبٙ اٗبٕی  ْ اؾت ٠ً ٗز٘ٞػ٠تٞحیس ٗلًّ
 آٝضی قسٟ اؾت.  زض آٙ ر٘غ
َ اثی ثٚ ػٔی ثٚ حؿیٚ ثٚ ػٔی ٗح٘سثٚ رؼلطثٚ اثٞػجساهلل نبزم اٗبٕ
ا١ـْ ثیت ٝ  ی قك٘یٚ اٗبٕ اظ ائ٘ـ٠( آؿالٕ ػٔی٢ٖ) آت
 پؽ اظ ٗح٘س ٗهُلی  تطیٚ ٛبقط قطیؼت ٗهُلٞی ثعضٍ
١بی  حٞظٟ )ع( نبزم زض ػهط اٗبٕ. اؾت )ع( ٗطتًی ٝ ػٔی )ل(
ٝ ًٜبض هٔ٘طٝ   ٝ تحوین زض ُٞق٠  ثطضؾی  زضؼ ٝ ثحج ٝ ٗطاًع
 ،كـو٠، قسٟ ثٞز ٝ زض آ٢ٛب ٗؼبضف ُٞٛبُٞٛی اظ ًالٕ اؾالٗی ثطپب
اٗبٕ نبزم ثطاؾبؼ ٛٞض  .قس حسیج ٝ ؿیطٟ تسضیؽ ٗی ،تـلؿیط
ی ثٜب ٢ٛبز ی ُؿتطزٟ ی حٞظٟ ،ٝ ٗوبٕ  حبّ  ٝ ٝالیت ٝ ث٠ اهتًبی
. ٝ ذٞا١س ثٞز اؾتؾیؽ تبًٜٞٙ ١٘چٜبٙ پٞیب أ٠ً اظ آؿبظ ت
قطیؼت ٗح٘سی تب »؛ «آویبٗة یـٕٞ  آی قطع ٗحّ٘س ٗـؿتّ٘ط»
ضا زض ضٝظ١بی   حٞظٟ  ایٚ  ق٘بض قبُطزاٙ«. ؾتا پٞیب  ضٝظ ٝاپؿیٚ
 . (1) اٛس ١عاض ٛٞقت٠ تب حسٝز زٝیؿت  ١عاض  ١كتبز  ٛرؿتیٚ اظ
ی  ٗرتهط ٝ ؾٞزٜٗسی زضثبضٟ ی ْ ضؾب٠ٓتٞحیس ٗلًّ
ػ٘ط قبُطز ٛبٗی اٗبٕ قكٖ  ثٚ ذساقٜبؾی اؾت ٠ً اظ ٗلًْ
 زٝ ثرف زضایٚ ضؾب٠ٓ اؾت. ث٠ ٗب ضؾیسٟ ع( )  حًطت نبزم
ر٢بٙ  ی ر٢بٙ ثطیٚ ٝ زیِطی زضثبضٟ ی ثركی زضثبضٟ :اؾت
 ی ٠ٛٞ٘ٛ  تٞاٙ ٗی  ضا  اظٛظط ٗحتٞایی ایٚ احط. (2)یٚ ظیط
ؿت ٠ً ثب ٗحٞضیت تـٞحیس اٛز تٞر٢ی اظ ًالٕ ٛؤی اؾالٕ هبثْ
 ٛؤی  ًالٕ  آحـبض  اُطچ٠ ایٚ احط زض یـي ٛـظط اظ .اؾـت ُـطزآٗسٟ
ػؤی  ًبٗالً آٙچٞٙ ضٝـ ٝ ٗحتٞای ُٗبٓت  ،قٞز ٗحؿٞة ٗی
 ؛تٞاٛس ثطای ؿیطٗؿٔ٘بٛبٙ ٛیع ًبضثطز زاقت٠ ثبقس ٗی، اؾت
  ٠تِٛطیؿ  ػؤی ًبٗالً ٛظطٗؼبضف اظ زیِطچطاًـ٠ ثـ٠ تـٞحیس ٝ 
 .  (3) اؾـت  قسٟ
زض ایٚ ٗز٘ٞػ٠ اقبضات ذٞثی ث٠ ثحج پیسایف اٛؿبٙ اظ 
ی يطٝضت  ی رٜیٜی تب ثٔٞؽ، قسٟ ٝ ١٘چٜیٚ زضثبضٟ ٗطح٠ٔ
اؾت. زض ایٚ ٗوب٠ٓ،  قسٟ تلهیْ ثحج ١ب ث٠ ٝرٞز ثؼًی اظ اٛسإ
ی ػٌ٘ٔطز  ١بیی اظ ًتبة تٞحیس ٗلًّْ ٠ً زضثبضٟ ث٠ هؿ٘ت
ثسٙ اؾت، اقبضٟ ٝ ١٘عٗبٙ تُجین آٙ ثب انّٞ ػٔ٘ی حبيط 
قطح زازٟ قسٟ اؾت. ١سف انٔی اظ پػ١ٝف حبيط ضؾیسٙ ث٠ 
زیسی ربٗغ ٛؿجت ث٠ اٌٗبٙ تُبثن ػٖٔ ثب زیٚ ٝ زضى 




یی نٞضت  ًتبثرب٠ٛ -زض ایٚ پػ١ٝف ٠ً ثب ضٝـ تحٔیٔی 
ٝ ًتت  ی ػٕٔٞ اؾالٗی ٝ زیٜی ١بی حٞظٟ ُطكت٠، اظ ًتبة
ٗطثٌٞ ث٠ زاٛف كیعیٞٓٞغی ٝ پعقٌی ٝ ١٘چٜیٚ ٗوبالت 
ی ٗوب٠ٓ ایٚ  ی زیٜی ٝ پعقٌی اؾتلبزٟ قسٟ اؾت. كطيی٠ حٞظٟ
تٞاٙ زض تُبثن  آؿالٕ( ٗی ػٔی٢ٖ اؾت ٠ً اظ ٝاًبٝی آضای ائ٠٘ )
١بی زیٜی ثب ػٕٔٞ ضٝظ ث٢طٟ ُطكت. َی ارطای پػ١ٝف  ٛظطی٠









ثب ایٚ ٗوسٗبت ثطذی اظ ٗٞاضز كیعیٞٓٞغی ثسٙ اٛؿبٙ اظ زیسُبٟ 
 زیٜی تحٔیْ قسٟ اؾت. 
 نبزم )ع( ٝ َت  اٗبٕ
ٛیبظ ٝ ٗطارؼ٠  ٗٞضز  رٞاٗغ ثكطیی  ٠٘١ًـ٠ زض   ػٔٞٗی  یٌی اظ
ٛس، ػٖٔ َت ٝ پعقٌی ا ١ب ١ـ٘ٞاضٟ ثـ٠ آٙ ٗحتبد ٝ اٛـؿبٙ اؾت
 ،زاقت٠  ٝرٞز  ٝ احتیبد  اؾـالٗی ٛیع ایٚ ٛیبظ ی رـبٗؼ٠  . زض اؾت
ا٢َبض پیف  ی ائ٘ـ٠  زیِطٝ  )ل(  حتی اظ پیبٗجط اًطٕ  ٠ً َٞضی ث٠
رب  ث١٠بیی زض ایٚ ظٗـی٠ٜ  ١ب ٝ زاٛـؿتٜی آٗـٞظٟ)ع(،  نبزم اظ اٗبٕ
ٝ ثط   ثٞز  ا٢ٓـی  زاضای ػـٖٔ  ٠ً )ع(  نبزم اٗبٕ . (4) اؾـت ٗبٛسٟ
اؾـالٗی  ی زاقت، ثطای ضكغ ایٚ ٛیبظ ربٗؼ٠  ػٕٔٞ تؿٍٔ ی ٠٘١
  زض  ثـ٠ ثیبٙ ػٖٔ َت ٝ تطثیت زاٛكٜ٘ساٙ ٝ ػـبٓ٘بٙ ٗترهم
  .(5) ایٚ ظٗی٠ٜ اهـسإ ًـطز
  زض ػٖٔ َت )ع(  نـبزم اٗـبٕ  ٛوف ی زضثبضٟ  ٗطحٕٞ ٗظلط
آٙ  ،ث٠ َت ع() نبزم ثطاى زالٓت ثط ػٖٔ اٗبٕ» :ٛٞیؿس ٗی
س ازٝی٠ ٝ یاقیبء ٝ كٞا  َجبیغ  اظ  اذـجبضى ٠ً زض تـٞحیس ٗلًّْ
  آٙ  ٗـتٌلّْ  تـكطیح  ػٖٔ  آزـٞاضح ٠ً ٠ٗـؼطك زض ٝ ؛ًبٓجـسقٜبؾى
پػ١ٝكِطى ثرٞا١س ًتبثى  یب ٝ اُـط ٛٞیؿٜسٟ آٗسٟ اؾت،
سٟ اؾت زض ذٞال ٝ كٞائس اقیبء قآٛچ٠ ٠ً اظ ٝى ٝاضز  ی زضثبضٟ
اظ اٗطاو   زضز١ب ٝ اٗـطاو ٝ زض َـطظ رُٔٞیطىٝ زض ػالد 
١بى  الى ًتـبة ٠ً٠ زض الثـ« ٝاًؿیٜبؾی٠ٜ»ٝاُیطزاض ٝ ًیلیّت 
ثـؿب ث٠  چ٠ ،حسیج ٝ ٛـح١ٞب ٗـتلطّم اؾـت، ثٜٞیؿس ٝ ُطزآٝضز
س ٠ً ؿیط اظ ػٖٔ ًٜ ثؿیبضى اظ حوبین ػٔ٘ى َجّى ثطذٞضز ٗى
تـت ثـب  ی ٗؼبٓز٠ ٗبٜٛس اؾت؛ ثطٛساقت٠ ، اظ آٙ پطزٟ رسیس  پعقٌى
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  (6) «.زقٞ، ِٗط ث٠ آ٠ٌٛ آة ؾطز ثط ضٝى ٗب ضیرت٠  ًٜیٖ ٛ٘ى
 تسثیط رٜیٚ زض ضحٖ آكطیٜف آزٗى ٝ -1
قسٙ اٛؿبٙ زض ضحٖ ٝ  نبزم )ع( زض ٗٞضز چِِٞٛی ًبْٗ اٗبٕ 
ی ضقس  پیچیسٟ حبّ رٜیٚ، ث٠ ضٝٛس ٜٗظٖ ٝ زضػیٚ ٝيؼیت
ی  یی ث٠ ٗطح٠ٔ اٛؿبٙ زض ضحٖ ٝ ضقس رٜیٚ اٛؿبٙ اظ ٗطح٠ٔ
ٛٞػی  ًٜس. ایكبٙ زض ثیبٛبت ذٞز ث٠ ؾ٠ الی٠ ٠ً ث٠ ثبالتط اقبضٟ ٗی
ًٜس، اقبضٟ ًطزٟ ٝ ث٠ ٛساقتٚ  ذُط١ب حلظ ٗیرٜیٚ ضا زض ثطاثط 
هسضت تكریم رٜیٚ زض رٔت يطض ٝ ٜٗلؼت ذٞز تأًیس 
اٛس. ١٘چٜیٚ ایكبٙ ضقس رٜیٚ ثب ؿصا ضا ٠ً ١٘بٙ ذٞٙ  ًطزٟ
زٓیْ ٛبتٞاٛبیی ٝ يؼق رٜیٚ زض تكریم  حیى اؾت، ث٠
قسٙ اٛؿبٙ  ی ؾرٚ ث٠ تسثیط زیِطی ٠ً ًبْٗ زاٜٛس. زض ازا٠ٗ ٗی
اػًب ٝ رٞاضح ٝ ًبضًطز١بی ثسٙ اؾت، اقبضٟ اظٛظط ت٘بٕ 
رٜیٚ زض ضحٖ زض پؽ ؾ٠ ظٔ٘ت پٞقیسٟ ٗبٛس: قٌٖ، ًٜٜس:  ٗی
 آٝضزٙ زؾت ث٠اٛسیكى ثطاى  ربیى ٠ً تٞاٙ چبضٟ ؛زاٙ ضحٖ ٝ ثچ٠
زاٛس ٝ ٠ٛ يطض  ؿصا ٝ زكغ ٛبضٝا ضا ٛساضز. ٠ٛ نالح ذٞیف ٗى
ى ؾت، چٞٙ آة ثطاا ثطاى اٝ ؿصا ضاٛس. ذٞٙ حیى ذٞیف ٗى
ایٚ تسثیط ١٘چٜبٙ ازا٠ٗ زاضز  پیٞؾت٠ ؿصایف چٜیٚ اؾت. ،ُیبٟ
آیس.  تب ای٠ٌٜ اٛؿبٛى ًبْٗ ٝ اؾتٞاض ثب ت٘بٕ ٛیبظ١بى اٝ ثیطٝٙ ٗى
چیع زض آٙ ٢ٛلت٠ قسٟ  ثسٙ ایٚ اٛؿبٙ، ًبْٗ ٝ اؾتٞاض ٝ ٠٘١
 ،اؾت، اظ احكب ٝ رٞاضح ٝ زیِط ػٞاْٗ ثسٙ ُطكت٠ تب اؾترٞاٙ
٠ً ث٠ ر٢بٙ  ١ب. ٝهتى ١ب ٝ ؿًطٝف ضٍ ،ػهت ،ٗـع ،پی٠ ،ُٞقت
ثیٜى ت٘بٕ اػًبى اٝ ٠٘١ ثب ١ٖ ٝ  چٜب٠ٌٛ ٗى ،پبى ٢ٛبز
ت ٝ اػًبى اٝ ئًٜٜس ٠ً قٌْ ٝ ١ی چٜبٙ ضقس ٗى ،١٘ب١َٜ
 .(7) ٗبٛس حبثت ٗى
ض حسیج زیِطی آؿبظ ذٔوت اٛؿبٙ ضا نبزم )ع( ز ١٘چٜیٚ اٗبٕ
زاٜٛس ٠ً ثب تسثیط ذساٝٛس  زازٙ ث٠ رٜیٚ زض ضحٖ ٗبزض ٗی قٌْ
١بی ثیطٝٛی ٝ  قٞز. ؾپؽ اٛسإ نٞضت اٛؿبٛی ٜٗوف ٗی ث٠
 . (8)ًٜس  زضٝٛی ضا ٠ً حیبت اٛؿبٙ ثساٙ ٝاثؿت٠ اؾت ذٔن ٗی
یأی٢ب آٜبؼ »اؾت:  قسٟ ًطیٖ ٛیع ث٠ ذٔوت اٛؿبٙ تٞر٠ زض هطآٙ
ؼج كبٛب ذٔوٜبًٖ ٗٚ تطاة حٖ ٗٚ ُٛل٠ اٙ ًٜتٖ كی ضیت ٗٚ آجَ
 وطُّٚ ٌٖٓ ُٝٛجی ٠ُّٜ ٝ ؿیط ٗرٔو٠ ِٓحٖ ٗٚ ػٔو٠ حٖ ٗٚ ًٗـ٠ ٗرٔو
 اـٞتجُٔكی االضحبٕ ٗب ٛكبء آی أرْ ٗؿ٘ی حٖ ٛرطرٌٖ َلالً حٖ ِٓ
 ی ١بٙ، ای آزٗیبٙ! اُط زضثبضٟ»؛ «تٞكیسًٖ ٌٜٖٝٗ ٗٚ یُأقُّ
ضؾتبذیع زض تطزیس ١ؿتیس، ثساٛیس ٠ً ٗب ق٘ب ضا اظ ذبًی، آِٛبٟ 
ُٞقتی ت٘بٕ  ی ٝ ؾطاٛزبٕ اظ پبضٟی ی، ؾپؽ اظ ٓرت٠ی اظ ُٛل٠
یٖ. ٛآكطیسٟ ٝ ٛبت٘بٕ آكطیسٟ، ذٔن ًطزیٖ تب ثطایتبٙ ضٝقٚ ُطزا
١ب هطاض ز١یٖ ٝ ؾپؽ، ق٘ب  آٛچ٠ ذٞا١یٖ تب ظٗبٛی ٗؼیٚ زض ضحٖ
 .(9) ضا زض ؾی٘بی ًٞزًی ثیطٝٙ آٝضیٖ تب ث٠ ضقستبٙ ثطؾیس
نبزم )ع(، اثتسا  ی اٗبٕ ٝر٠ ٗكتطى ثیبٙ هطآٛی ٝ كطٗٞزٟ
 ٝ ثؼس ُٞقت رٜیٚ اؾت.ُطكتٚ اؾترٞاٙ  قٌْ
قٜبؾی ث٠ ثطضؾی ٗطاحْ ٗرتٔق ذٔوت  ثبٝرٞز ای٠ٌٜ ػٖٔ رٜیٚ
 تلهیْ زض ایٚ ٗٞضز ٛیع ثحج ًطزٟ اؾت. پطزاظز، ث٠ اٛؿبٙ ٗی
١بی ٗرتٔلی ثطای ضقس ٝ تٌبْٗ  ثٜسی اظ ٛظط ػٔ٘ی، توؿیٖ
 رٜیٚ ُٗطح قسٟ اؾت ٠ً ػجبضت اؾت اظ:
 1«الِٛ٘ٚ»قٜبؾی ثٜسی رٜیٚ توؿیٖ
ضٝیبٙ اظ   تكٌیْ یٜساكط ظایی(: )اٛسإ ظایی ضٝیبٙ ی ح٠ٔٗط -آق
 توطیجبً  ٠ً ؛اٝٓی٠  ١بی ُیطی اٛسإ یي ؾّٔٞ ٝاحس تب ١ِٜبٕ قٌْ
 ُیطز. زضثطٗی ضا  ٛرؿت  ی ١لت٠ 8
١ـلتِی تب ١ِٜبٕ تٞٓس ضا  8اظ  رـٜیٜی: ی ٗطح٠ٔ -ة
رٜیٚ ضقس  ،یبثس ُیطز ٠ً زض ایـٚ ٗطح٠ٔ ت٘بیع ازا٠ٗ ٗی زضثـطٗی
 .زقٞ ايبك٠ ٗی  ٝ ٝظٛف ًٜس ٗی
 2«ٝیٔیبٗع»قٜبؾی ثٜسی رٜیٚ توؿیٖ
زٝ   اظ ظٗبٙ ٓوبح ٝ تطًیت رٜؿی ظایِٞتیي: ی ٗطح٠ٔ -آق
 ؾٕٞ اؾت ٠ً زض ایٚ ٗطح٠ٔ، ی ؾّٔٞ ٛط ٝ ٗبزٟ تب پبیبٙ ١لت٠
ًٜس ٝ ثـب چـؿجیسٙ ث٠  قسٙ پیبپی ضقس ٗی ترٖ ثب توؿیٖ
 .ًٜس زضیبكت ٗیاظ ضاٟ ذٞٙ، ؿصا  ضحٖ، ی زیٞاضٟ
١كتٖ ضا  ی ١لت٠  تب  چ٢بضٕ ی اظ ١لت٠ ضٝیبٛی: ی ٗطح٠ٔ -ة
 .ًٜس اػًبی اٝٓی٠ قطٝع ث٠ ضقس ٗی زض ایٚ ٗطح٠ٔ، ُیطز. زضثطٗی
ایٚ ٗطح٠ٔ اظ ٗبٟ ؾٕٞ تب ظٗبٙ تٞٓس ضا  رٜیٜی: ی ٗطح٠ٔ -د
١ب ٝ  آقـٌبض ٝ ثـبكت ت٘بٕ اػًبی رٜیٚ ًـبٗالً  ُیطز ٠ً زضثطٗی
 .ٖٝ قب١س ضقس ؾطیغ ثسٙ ١ؿتی قٞز ٗی  ًبْٗ ٝی ا ١ب اٛسإ
 «ٝیٔیبٗع»ثٜسی ٗبٗبیی ٝ ظٛبٙ ٝ ظای٘بٙ توؿیٖ
زٝضاٙ ثبضزاضی ث٠ ؾ٠ ٝاحس توؿیٖ قـسٟ ٠ً  زض ایٚ ضقت٠،
 اؾت.ٗبٟ توٞی٘ی   ؾ٠  قبْٗ  ١طًسإ
 اّٝ )ؾ٠ ٗب٠١( 3تطی٘ؿتط -آق
 زٕٝ )ؾ٠ ٗب٠١( تطی٘ؿتط -ة
 ؾٕٞ )ؾ٠ ٗب٠١( تطی٘ؿتط -د
ْ ٗـ٢ٖ ٗـبٗبیی ضا ئثٜسی آٙ اؾت ٠ً ٗؿب توؿیٖ ػٔت ایٚ
حبِٗٔی تكریم  ی ؾ٠ ٗب٠١ اؾبؼ ١ط آؾبٛی ثط ث٠  تٞاٙ ٗـی
  ؾ٠  ٗحسٝز ث٠ ذٞز انٞالً احت٘بّ ؾوٍ ذٞزث٠ ٗخبّ، ثطای زاز.
  زض  ضؼ پیف  احـت٘بّ ثوبی ٛٞظاز  ٠ً زضحـبٓی ؛اؾت  اّٝ  ی ٗب٠١
س اكعایف ؾٕٞ ضؾیسٛ ی ث٠ ؾ٠ ٗب٠١  ١بیی ٠ً حبِٗٔی
 .(10) ًٜس ُیطی پیسا ٗی چكٖ
یی ٠ً زض ضحٖ ٗبزض  ی رٜیٚ زض ت٘بٕ زٝضٟ اظٛظط ػٔ٘ی، تـصی٠
قٞز ٠ً زض ؾرٜبٙ ٗصًٞض، حًطت  اؾت، ثب ذٞٙ ٗبزض اٛزبٕ ٗی
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 124 -109: 1396(، 3)3ٝ ١ٌ٘بضاٙ/ پػ١ٝف زض زیٚ ٝ ؾالٗت؛  كیًی زیسُبٟ تٞحیس ...١بی كیعیٞٓٞغی اٛؿبٛی اظ قِلتی 
ٟ ٝ تب اظ آٙ ث٠ ذٞٙ حیى یبزًطزٟ ٠ً پیٞؾت٠ ؿصای رٜیٚ ثٞز
ؾت، چٞٙ ا ثطاى اٝ ؿصا ذٞٙ حیى»یبثس.  ظٗبٙ تٞٓس ازا٠ٗ ٗی
ایٚ تسثیط ١٘چٜبٙ  پیٞؾت٠ ؿصایف چٜیٚ اؾت. ؛آة ثطاى ُیبٟ
ازا٠ٗ زاضز تب ای٠ٌٜ اٛؿبٛى ًبْٗ ٝ اؾتٞاض ثب ت٘بٕ ٛیبظ١بى اٝ 
 1ی ذبضری اَطاف ترٖ ١بی الی٠ ٠ً ؾّٔٞ ظٗبٛی«. آیس ثیطٝٙ ٗى
ًٜس، آٙ ضا ١ًٖ ٝ  یب رلت ح٠ٔ٘ ٗی 2ی زاذٔی ضحٖ ث٠ زیٞاضٟ
ًٜس ٝ ٗٞاز ؿصایی  شذیطٟ قسٟ زض آٙ نطفِ ضقس ٝ  رصة ٗی
ُصاضی  ضٝظ پؽ اظ تر٘ي قٞز. رلت ٛیع قبٛعزٟ تٌبْٗ رٜیٚ ٗی
ًٜس. ػْ٘ انٔی  رلت،  قطٝع ث٠ تأٗیٚ ٗٞاز ؿصایی رٜیٚ ٗی
ًطزٙ اٌٗبٙ اٛتكبض ٗٞاز ؿصایی ٝ اًؿیػٙ اظ ذٞٙ ٗبزض ث٠  كطا١ٖ
ذٞٙ رٜیٚ ٝ اٛتكبض ٗحهٞالت زكؼی اظ رٜیٚ ث٠ ٗبزض  زاذْ
١بی زاذٔی  ٗٞرت تـییط قٌْ ؾّٔٞ 3اؾت. پطٝغؾتطٝٙ
ی  ١ب ٛوف ٢ٗ٘ی زض تـصی٠ قٞز ٝ ایٚ ؾّٔٞ ٗی 4ی ضحٖ زیٞاضٟ
ًطزٙ اٌٗبٙ اٛتكبض  ی رٜیٚ زاضٛس. ػْ٘ انٔی  رلت، كطا١ٖ اٝٓی٠
ٝ  ٗٞاز ؿصایی ٝ اًؿیػٙ اظ ذٞٙ ٗبزض ث٠ زاذْ ذٞٙ رٜیٚ
 . (12 ٝ 11)اٛتكبض ٗحهٞالت زكؼی اظ رٜیٚ ث٠ ٗبزض اؾت 
چِِٞٛى تٞٓس ًٞزى، تـصی٠، ضقس زٛساٙ ٝ ثبٓؾ قسٙ  -2
 اٝ 
١بی ذٞز زض ٗٞضز تٞٓس ًٞزى ٝ  حًطت زض هؿ٘تی اظ كطٗبیف
ًٜس ٝ ػالٗت ٛیبظ ث٠ ؿصا  ثؼس اظ تٞٓس چ٠ِٛٞ تـصی٠ ٗیای٠ٌٜ اٝ 
قسٙ  ی ؾلت ٝ ؾرت ز١ٜس. ٗؿئ٠ٔ زض اٝ چیؿت، تٞيیحبتی ٗی
پٞؾت اٛؿبٙ ثطای ؾبظُبضی اٝ ثب ٗحیٍ زض ثیبٛبت ایكبٙ حبئع 
نبزم )ع( قٌْ ظب١طی ؿصای ًٞزى،  ا١٘یت اؾت. اظ ٛظط اٗبٕ
ٜی ثسٙ ٗبزض ٠ً ٜٗجغ زضیبكت ؿصا ١٘بٙ ٜٗجغ اٝٓی٠ یؼ زضحبٓی
ی  یبثس ٠ً قیط ٗبزض زض تـصی٠ نٞضت قیط تـییط ٗی اؾت، ث٠
ًٞزى زض ٗوبیؿ٠ ثب ؿصا١بی زیِط ثؿیبض يطٝضی اؾت ٝ ٗٞرت 
قٞز. اٗب  ١بیف ٗی اؾتحٌبٕ ٝ اؾتٞاضی ثسٙ ًٞزى ٝ اؾترٞاٙ
١ب ث٠  زض ظٗبٙ هسضت ًٞزى ثطای ١ًٖ زیِط ؿصا١ب، ضٝیف زٛساٙ
 ًٜس.   ٗیاٝ ثطای ایٚ اٗط ً٘ي ثؿیبضی 
ثسٛف ؾرت قٞز، پٞؾتف ثتٞاٛس ثب  ٝآِٛبٟ ٠ً آكطیٜف اٝ ًبْٗ 
ضؾبٛس، ٗبزضـ  ١ٖ اـ تبة زیسٙ ٛٞض ث٠ ١ٞا ؾبظُبض آیس ٝ زیسٟ
آیس ٠ً رٜیٚ اظ  زضز ظاییسٙ ُیطز ٝ زضز، چٜبٙ ثط اٝ ؾرت ٗى
پ٢ٜبى ر٢بٙ  ٖ ث٠اكتس. چٞٙ اظ تِٜٜبى ضح ككبض زضز ثیطٝٙ ٗى
ذٞٛى ٠ً ؿصایف ثٞز، ایٜي ثب ضَٛ ٝ ، ١٘بٙ قسٗتٞٓس  آٗس ٝ
ثٞیى رع آٛچ٠ ثٞز ٝ زض قٌْ ؿصایى زیِط، اظ پؿتبٙ ٗبزض 
قٞز. ایٚ ؿصا ثطاى ٛٞظاز اظ ٠٘١ چیع ؾبظُبضتط اؾت.  ؾطاظیط ٗى
ذٞاؾتٚ ؿصا ثیطٝٙ  ی ٠زٛیب آٗس، ظثبٙ ذٞز ضا ث٠ ٛكبٛ ٝهتى ٠ً ث٠
                                                          
1 Trophoblast 
2 decidua 
3 Progesterone  
4 Endometrium 
١بى  چطذبٛس. زض ایٚ ظٗبٙ پؿتبٙ ًٜس ٝ پیطاٗٞٙ ز١بٙ ٗى ٗى
یبثس ٝ تب ظٗبٛى ٠ً تٚ اٝ تط ٝ زضٝٛف ظطیق ٝ  ٗىضا ٗبزضـ 
طز ٝ ث٠ ًآِٛبٟ ٠ً حطًت . ٛٞقس اػًبیف ٛطٕ اؾت اظ آٙ ٗى
ز تب تٜف اؾتحٌبٕ یبثس، زض ١ط ًطؿصایى ؾرت ٝ هٞى ٛیبظ پیسا 
آٝضز تب ؿصا ضا ثزٞز، ٛطٕ ُطزاٛس  ١بى آؾیب ؾط ثطٗى َطف، زٛساٙ
 .(7) ٠ُٛٞ اؾت حبٓف ایٚپیٞؾت٠  ضاحتى كطٝ ثطز. ٠ٝ ث
زض ؾرٜبٙ حًطت، پؽ اظ تٌ٘یْ آكطیٜف  رٜیٚ ٝ هجْ اظ 
تٞٓس، پٞؾت ثسٙ رٜیٚ ثطای ؾبظُبضی ثب ٗحیٍ ثیطٝٙ زچبض 
یسی ی ذ٘یطی  ؾل قٞز. ١ِٜبٕ تٞٓس، پٞؾت ثب ٗبزٟ تـییطاتی ٗی
١بی ؿسز ؾجبؾ٠،  پٞقیسٟ قسٟ ٠ً اظ ؾّٔٞ 5ث٠ ٛبٕ ٕٗٞ پٜیطی
قسٟ ٝ ٗٞ تكٌیْ قسٟ اؾت ٝ پٞؾت  ١بی اپیسضٗی  ترطیت ؾّٔٞ
. (12)ًٜس  ٗحبكظت ٗی 6ضا اظ ترطیت ٛبقی اظ ٗبیغ آٜٗیٞتیي
تٌ٘یْ  پیسایف  رٜیٚ، ٗبزض زضز  َجن ؾرٜبٙ  حًطت، پؽ اظ
آیس ٠ً رٜیٚ اظ  ُیطز ٝ زضز چٜبٙ ثط اٝ ؾرت ٗی ظاییسٙ ٗی
اكتس. ٝهتی اٛوجبيبت ضحٖ زض ظٗبٙ ظای٘بٙ  ككبض زضز ثیطٝٙ ٗی
١بی زضز ١ٖ اظ ذٞز ضحٖ ٝ ١ٖ اظ ًبٛبّ  قٞز، پیبٕ هٞی ٗی
ثط ایزبز زضز ثب ایزبز  ١ب ػالٟٝ ُیطز. ایٚ پیبٕ ظای٘بٙ ٜٗكأ ٗی
١بی ػهجی اظ ٛربع ث٠ ػًالت قٌٖ، ٗٞرت اٛوجبيبت  ٝاًٜف
َٞض  ی ظای٘بٙ ث٠ قٞز. زض ٗطاحْ اٝٓی٠ قسیس ایٚ ػًالت ٗی
تحت  زٓیْ ث٠ی ضحٖ  ػ٠ًٔزض  7ػ٘سٟ ثط احط ًب١ف اًؿیػٙ
قٞز. زض  ، زضز قسیس ایزبز ٗیآٙككبض هطاض ُطكتٚ ػطٝم ذٞٛی  
ی٘بٛی ذبضد ی زٕٝ ظای٘بٙ، ٝهتی رٜیٚ اظ ًبٛبّ  ظا ٗطح٠ٔ
، 8ی ضحٖ قسٙ  ز١ب٠ٛ قٞز، زضز ثؿیبض قسیستطی ثط احط ًكیسٟ ٗی
١بی  قسٙ یب پبضُی  ؾبذت٘بٙ قسٙ  ٝاغٙ ٝ ًكیسٟ ، ًكیس8ٟضحٖ
 .(10)قٞز  ذٞزِ ًبٛبّ ٝاغٙ ایزبز ٗی
ی ثٔٞؽ زض زذتطاٙ ٝ پؿطاٙ ٝ ػالٗت  ی ٗؿئ٠ٔ زض ازا٠ٗ زضثبضٟ
ی ایكبٙ یٌی اظ  قسٟ ١بی ثیبٙ ًٜٜس ٠ً ٌٛت٠ آٙ ثحج ٗی
ی ثٔٞؽ اٛؿبٙ ٝ  ١ب زض حٞظٟ تطیٚ ٌٛت٠ تطیٚ ٝ پیچیسٟ ظطیق
١بی ذبل آٙ اؾت ٠ً اظ ٜٗظط كیعیٞٓٞغی،  ١ب ٝ ٛكب٠ٛ ػالٗت
. ایكبٙ ضقس ٗٞ قٜبؾی ٝ پعقٌی ثؿیبض حبئع ا١٘یت اؾت ضٝاٙ
تب آِٛبٟ ٠ً پبى زاٜٛس:  ی ثٔٞؽ آٛبٙ ٗی زض ٗطزاٙ ضا ثبضظتطیٚ رٟٔٞ
ط اؾت، ٗٞى زض ضٝیف زض ثٔٞؽ ٢ٛس. زض ایٚ ٝهت اُط ٗصً
ٗطزى ٝ ػعّت اٝ ثبقس ٝ اظ ١٘بٜٛسى ثب ظٛبٙ  ی ٠تب ٛكبٛ ،ضٝیس ٗى
زٝضٗبٛس ٝ اُط ٗؤٛج اؾت، ضذف اظ ٗٞى پیطاؾت٠  ٠ٝ ثچِبٙ ث
اـ زّ ٗطزاٙ ضا ثطثبیس ٝ ٛؿْ ثكط  َطاٝت ٝ ظیجبیىٗبٛس تب 
 .(7)قٞز  ٗبٛسُبض ٝ پبیساض
ٝرٞز زاضز، )ع( نبزم یی ٠ً زض ثیبٙ ثٔٞؽ ظٛبٙ زض هّٞ اٗبٕ ٌٛت٠
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 ١بی كیعیٞٓٞغی اٛؿبٛی اظ زیسُبٟ تٞحیس ...قِلتی  124 -109: 1396(، 3)3ٝ ١ٌ٘بضاٙ/ پػ١ٝف زض زیٚ ٝ ؾالٗت؛  كیًی
ی ٛؿْ اؾت. ایٚ اؾت ٠ً ثٔٞؽ ظٛبٙ یٌی اظ ػْٔ ٢ٖٗ ٗبٛسُبض
ضٝز،  ٗیق٘بض ب١یب٠ٛ ٠ً اظ ػالئٖ ثٔٞؽ ث٠ٗ زض حویوت ػبزت
 قٞز.  ٗخْ ٛیع ٗحؿٞة ٗیؾبظًٝبض تأحیطُصاض زض تٞٓیس
زض ازا٠ٗ، اٗبٕ ٝرٞز ١ط یي اظ ایٚ اٗٞض ضا ثطای اٛؿبٙ زٓیْ 
چٞٙ ٝ چطای اٝ زض ایٚ ظٗی٠ٜ  حٌیٖ ٝ تسثیط ثی ٝرٞز ذبٓن
ی رٜیٚ ثب آٙ ضا  زاٛؿت٠ ٝ حٌ٘ت ذٞٙ زض ضحٖ ٝ تـصی٠
رُٔٞیطی اظ تٞهق ضقس رٜیٚ، حٌ٘ت زضز ثطای ظاییسٙ ضا 
رُٔٞیطی اظ ٗطٍ رٜیٚ ٝ حٌ٘ت قیط ثطای ٛٞظاز ضا رُٔٞیطی 
 زاٜٛس: ی ٝی ثب ؿصا١بی ٛبؾبٖٓ ٗی اظ تـصی٠
قٞز ٠ً ]ایٚ  اى ٗلًّْ! زض ایٚ ٗطاحْ ٛیي ثیٜسیف. آیب ٗى
اُط زض ضحٖ، ذٞٙ زاٛى  ٗسثّط ٝ حٌیٖ ثبقس؟ ٗى ثى ٠٘١ تسثیط[
ضؾیس ١٘بٜٛس ُیب١ى ٠ً آة ث٠ ٝى ٛطؾس ذكي ٝ  ث٠ اٝ ٛ٘ى
٠ً ثعضٍ قس اُط ٗبزضـ ضا  زاٛى ٝهتى ُكت؟ آیب ٗى پػٗطزٟ ٗى
ٗبٛس ٝ اُط زض  ُٞض زض ضحٖ ٗى ٠ث ُطكت چٞٙ ظٛسٟ زضز ظاییسٙ ٛ٘ى
ٗطز ٝ یب  ؾبذت، یب اظ ُطؾِٜى ٗى ١ِٜبٕ ٝالزت، قیط ثب اٝ ٛ٘ى
قس؟ ٝ اُط زض ٝهت  ثبض تـصی٠ ٗى ت ٝ ظیبٙثب ؿصایى ٛبٜٗبؾ
ضٝییس، ثط رٞیسٙ ٝ كطٝثطزٙ ؿصا ٛبتٞاٙ  ١بیف ٛ٘ى ٜٗبؾت، زٛساٙ
ذٞضز ٝ ثسٙ اٝ ثطاى ًبض، هٞت ٝ  ثٞز ٝ ثبیس ١٘یك٠ قیط ٗى
ذبَط اٝ اظ تطثیت كطظٛساٙ  یبكت ٝ ٗبزضـ ث٠ اؾتحٌبٗى ٛ٘ى
زض ایٚ ثیبٛبت حًطت، ثط١بٙ ػ٘یوی  .(7) ٗبٛس زیِطـ ثبظ ٗى
تطیٚ ٝ ضیعتطیٚ انّٞ زض ثسٙ اٛؿبٙ  ٢ٛلت٠ اؾت ٠ً پیچیسٟ
ًبض ضكت٠ ٝ ایٚ ٛكبٙ اظ ٛظٖ زهین ٝ ُٜٗوی زاضز ٠ً ثط ت٘بٕ  ث٠
 كطٗب اؾت.  ثسٙ حٌٖ
ی، زٝ تر٘ساٙ ٠ً ی ضح٘ زؾتِبٟ تٞٓیسٗخٔی ظٙ اظ ضحٖ، زٝ ٠ٓٞٓ
ًٜس ٝ ٝاغٙ تكٌیْ قسٟ اؾت  ثٜس آٙ ضا ث٠ ضحٖ ٗتهْ ٗی ضٝزٟ
(13) . 
١بی َجیؼی تٞٓیسٗخْ ظٙ ثب تـییطات ٜٗظٖ ٗب١یب٠ٛ زض  ؾبّ
١ب  ١بی ظٛب٠ٛ ٝ تـییطاتی ٗتٜبظط زض تر٘ساٙ ١ٞضٗٞٙٗیعاٙ تطقح 
ی  قٞز. ث٠ ایٚ آِٞ، چطذ٠ ١بی رٜؿی ٗكرم ٗی ٝ اٛسإ
ُٞیٜس. ٗتٞؾٍ  تط ؾیٌْ هبػسُی ٗی َٞض ػبٗیب٠ٛ رٜؿی ظٙ ٝ ث٠
ی رٜؿی زٝ ٛتیز٠  ضٝظ اؾت. چطذ٠ 28ظٗبٙ ١ط چطذ٠ 
 تٞر٠ زاضز: هبثْ
١ب  ظ تر٘ساٙزض حبٓت َجیؼی زض ١ط ٗبٟ كوٍ یي تر٘ي ا -1
 قٞز. آظاز ٗی
  ی زاذٔی ضحٖ زض ظٗبٙ ٗٞضزٛیبظ اظ ١ط ٗبٟ ثطای ًبقت زیٞاضٟ -2
 . (13)قٞز  تر٘ي ثبضٝض ٢ٗیب ٗی
 اٛوجبو ضحٖ ضا ٢ٗبض پطٝغؾتطٝٙ زض َّٞ حبِٗٔی هبثٔیت
ت٘بیْ هُؼی ثطای اكعایف  ١1ب ؛ اظؾٞیی زیِط اؾتطٝغٙ ًٜس ٗی
                                                          
1 Estrogen 
١ب پؽ اظ ٗبٟ ١لتٖ  هبثٔیت اٛوجبو ضح٘ی زاضٛس. تطقح اؾتطٝغٙ
٠ً تطقح پطٝغؾتطٝٙ حبثت  یبثس، زضحبٓی ١٘چٜبٙ اكعایف ٗی
ضؾس اكعایف ٛؿجت  یبثس. ث٠ ٛظط ٗی حتی ًب١ف ٗی ٝ ٗبٛس ٗی
غؾتطٝٙ زض اٝاذط حبِٗٔی ٗؿئّٞ ثركی اظ ١ب ث٠ پطٝ اؾتطٝغٙ
اكعایف هبثٔیت اٛوجبو ضح٘ی اؾت. زض حیٚ حبِٗٔی، ضحٖ 
قٞز ٠ً ایٚ اٛوجبيبت زض ٛعزیٌی  یی ٗی زچبض اٛوجبيبت آ١ؿت٠
ٝرٞز  قٞز ٝ اٛوجبيبت ظای٘بٛی ضا ث٠ تط ٗی اٛت٢بی حبِٗٔی هٞی
ٛیع ٠ً اظ  2تٞؾیٚ ی اًؿی آٝضز. احت٘بالً ١ٞضٗٞٙ ظٛب٠ٛ ٗی
قٞز، زض اكعایف هبثٔیت اٛوجبو ضحٖ زض  ١یپٞكیع ذٔلی ض١ب ٗی
 ٛعزیٌی ظای٘بٙ ٛوف زاضز. 
قٞز ٠ً ایٚ اٗط ثب  ثعضٍ ٗیٛیع رٜیٚ اظٛظط اٛساظٟ  ثطایٚ، ػالٟٝ
ز١س ٝ ٛیع  پصیطی آٙ ضا اكعایف ٗی اكعایف ًكف ضحٖ، تحطیي
آٝضز ٝ ٗٞرت  ؾط رٜیٚ  ث٠ َطف پبییٚ، ثط ُطزٙ ضحٖ ككبض ٗی
ایٚ ػٞاْٗ، اٛوجبيبت   ی ی ٠٘١ قٞز. زض ٛتیز٠ ٙ ٗیًكف آ
تٞاٛس ًٞزى  قٞز ٠ً ؾطاٛزبٕ ٗی تط ٗی ٜٗظٖ ضحٖ، هٞی ٝ هٞی
ضا ث٠ زاذْ ًبٛبّ ظای٘بٙ ثطاٛس. ایٚ ٝيؼیت ٗٞرت ًكف ثؿیبض 
پصیطی ضحٖ  ؾطیغ ُطزٙ ضحٖ ٝ ١٘چٜیٚ اكعایف تحطیي
 ١3بی حؿی ١ٖ اظ ُطزٙ ضحٖ ث٠ ١یپٞتبالٗٞؼ پیبٕقٞز.  ٗی
ز ٠ً قٞ تٞؾیٚ ٗی تطقح اًؿی  ف كطاٝاٙز ٝ ٗٞرت اكعایضٝ ٗی
ًٜس. ایٚ ضٝٛس  ایٚ ١ٞضٗٞٙ ٛیع ثیكتط اظ هجْ ضحٖ ضا تحطیي ٗی
١٘یٚ تطتیت ازا٠ٗ  ٠ً ًٞزى اظ ضحٖ ذبضد قٞز، ث٠ تب ظٗبٛی
 . (13)یبثس  ٗی
 ر٢بظ ١بي٠٘ ٝ ًجس -3
تطیٚ ػًٞ ثسٙ اٛؿبٙ ثؼس اظ ٗـع اؾت.  تطیٚ ٝ ثـطٛذ ًجس پیچیسٟ
ٗؿبحت آٙ ٛبچیع ٝ ٝظٙ توطیجی آٙ حسٝز یي ًیٔٞ ٝ ٛیٖ اؾت. 
ٛٞع  35اٗب زض ایٚ كًب، حسٝز ؾیهس ٗیٔیبضز ؾّٔٞ ٝ ثیف اظ 
 .(14 ٝ 13)ز قٞ ی قی٘یبیی حیبتی تٞٓیس ٗی ٗبزٟ
ی ٗؼسٟ ٝ ًجس اقبضٟ  نبزم )ع( زض ؾرٜبٙ ذٞز ث٠ ٗؿئ٠ٔ اٗبٕ
نٞضت ًٜٞٛی،  ًٜٜس. اظ ٛظط ایكبٙ حٌ٘ت ایزبز ٗؼسٟ ث٠ ٗی
ا١بی زیط١ًٖ ٝیػٟ ؿص ٛیبظی اؾت ٠ً ثطای ١ًٖ اٛٞاع ؿصا١ب ث٠
قٞز،  ضٝز. ًبضًطز رِط ٠ً هكطی ظطیق ٗحؿٞة ٗی ًبض ٗی ث٠
 یی ظیجب اظ حٌ٘ت ا٢ٓی اؾت: ١ٖ ٛكب٠ٛ
٠ُٛٞ ؾرت ٝ ثبنالثت آكطیسٟ تب  چ٠ ًؿى رع ذسا ٗؼسٟ ضا ایٚ
چ٠ ًؿى رِط ضا آٛوسض ٛطٕ ٝ ؟ ؿصا١بى ؾِٜیٚ ضا ٛیع ١ًٖ ًٜس
ًٖ آٙ اظ ُٓیق آكطیسٟ تب ػهبضٟ ٝ ُٓبكت ؿصا ضا ثپصیطز ٝ ١
آیب اٛسًى ا١٘بّ ٝ ٛب١٘ب١ِٜى زض ایٚ  تط ثبقس؟ ػْ٘ ٗؼسٟ ظطیق
ثیٜى؟ ١طُع! چ٠ ای٢ٜب ٠٘١ ث٠ تسثیط ٗسثّطى حٌیٖ  اػ٘بّ ٗى
هبزض ٝ زاٛب ثٞز ٝ  ءاؾت ٠ً پیف اظ آكطیٜف، ٛؿجت ث٠ اقیب
                                                          
2 Oxytocin  
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 124 -109: 1396(، 3)3ٝ ١ٌ٘بضاٙ/ پػ١ٝف زض زیٚ ٝ ؾالٗت؛  كیًی ١بی كیعیٞٓٞغی اٛؿبٛی اظ زیسُبٟ تٞحیس ...قِلتی 
 ُطزاٛس ٝ ١ٖ اٝ ُٓیق ٝ ثؿیبض آُبٟ اؾت چیعى اٝ ضا ٛبتٞاٙ ٛ٘ى
(7). 
زض ؾرٜبٙ  حًطت، اظ ؾرتی ٝ نالثت ٗؼسٟ نحجت قس ٠ً 
ی ١ًٖ ؿصا١بی ؾِٜیٚ )ٗبٜٛس  قٞز ثتٞاٛس اظ ػ٢سٟ ؾجت ٗی
٠ً  1ی ًٗٞٞظ ًٜٜسٟ ١بی تطقح ثط ؾّٔٞ آیس. ػالٟٝ ُٞقت( ثط
ٛٞع ؾّٔٞ  2ای اؾت، ٗربٌ ٗؼسٟ زاض ؾُح ٗؼسٟ ضا پٞقبٛسٟ
اؾت. ؿسز  3ٝ پیٔٞضیي ١2بی اًؿٜتطیي یی قٌْ ث٠ ٛبٕ ٠ٓٞٓ
ث٠  4اًؿٜتطیي ثب تطقح اؾیس ٝ ؿسز پیٔٞضیي ثب تطقح ُبؾتطیٚ
ًٜٜس. تب ظٗبٛی ٠ً ؿصا  ٗؼسٟ، ث٠ ١ًٖ ؿصا١بی ؾرت ً٘ي ٗی
 5ی پطؾتبٓتیي ًٜٜسٟ زض ٗؼسٟ ١ؿت، اٗٞاد يؼیق ٝ تَٜ
١بی  حبٛی٠ اظ هؿ٘ت 20تب  15ًٜٜسٟ، ١ط  ٗٞؾٕٞ ث٠ اٗٞاد ٗرٌٔٞ
ًٜس.  حطًت ٗی 6ؾ٘ت آٛتطٕٝ ی ٗؼسٟ ث٠ ٗیبٛی تب كٞهبٛی زیٞاضٟ
  ؾ٘تِ آٛتطٕٝ، ثط ی ٗؼسٟ ث٠ ًٜٜسٟ اظ ثس٠ٛ ثب حطًت اٗٞاد تَٜ
ی ٗؼسٟ ٝ حًٞض ثطذی  قٞز. ًكف زیٞاضٟ قست آ٢ٛب اكعٝزٟ ٗی
تٞاٛس ؾجت  حهٞالت ١ًٖ  ُٞقت، ٗیٝیػٟ ٗ اظ ؿصا١ب زض ٗؼسٟ ث٠
آظاز قسٙ ١ٞضٗٞٙ ُبؾتطیٚ اظ ٗربٌ آٛتطٕٝ قٞز ٠ً ث٠ ١ًٖ 
ًٜٜسٟ  ًٜس. پطیؿتبٓتیي، اٛوجبو  حٔوٞی  حطًت ؿصا١ب ً٘ي ٗی
ضاٛس  اؾت ٠ً ٗٞاز ضا زض َّٞ ٗزطای زؾتِبٟ ُٞاضـ ث٠ رٔٞ ٗی
ی ػًالٛی  قسٙ ٛٞضٝٛی زض ١ط زٝ الی٠ ٝ ٗٞرت اٛوجبو ٝ قْ
قٞز. پطیؿتبٓتیي زض حٔن، ٗطی، آٛتطٕٝ   حٔوٞی( ٗی)نبف ٝ 
یی  اكتس. اٛوجبيبت هُؼ٠ ی ًٞچي ٝ ثعضٍ اتلبم ٗی ٗؼسٟ ٝ ضٝزٟ
ًطزٙ ٗحتٞیبت ٜٓٞٗی ثب  ی ٗرٌٔٞ ًٜٜسٟ( اربظٟ )ٗرٌٔٞ
ز١س ٝ ؾُح ت٘بؼ زض ٗؼطو  ًٗٞٞظ ضا اكعایف  تطقحبت ضا ٗی
 . (15)ز١س تب ربیی ٠ً رصة اتلبم اكتس  ٗی
 ١ًٖ ؿصا، ؾبذت ذٞٙ ٝ رطیبٙ آٙ زض ت٘بٕ ثسٙ -4
ؼسٟ ٝ ضؾیسٙ نبزم )ع( ثب ثیبٛی ضؾب ًیلیت ١ًٖ ؿصا زض ٗ اٗبٕ
آٙ ث٠ ًجس ٝ چِِٞٛی پرف آٙ زض ؾطتبؾط ثسٙ ٝ ١٘چٜیٚ 
ز١ٜس. زض ثیبٙ ایكبٙ، ؿصا ثؼس اظ ضؾیسٙ ث٠  زكغ آٙ ضا قطح ٗی
ًٜس،  ٗؼسٟ ثب ؾبظًٝبض ثؿیبض ذبل، ٠ً ١٘چٞٙ نبكی ػْ٘ ٗی
تطیٚ ًبضًطز ًجس ضا اظٛظط پعقٌی  قٞز ٝ ٢ٖٗ ٝاضز ًجس ٗی
ف ػطٝم ٝ ٗزبضی ضا زض اٛتوبّ زاٜٛس ٝ ٛو ذٞٙ ٗی  تجسیْ ؿصا ث٠
 ًٜٜس.  ؿصا ث٠ ت٘بٕ ثسٙ ثیبٙ ٗی
ثسٙ ٝ تساثیط ٢ٛلت٠ زض آٙ ٛیي  ی ٠تـصی یٟ ثبضاى ٗلًّْ زض»
پعز  ضؾس، ٗؼسٟ آٙ ضا ٗى ثیٜسیف. ؿصا زض آؿبظ ث٠ ٗؼسٟ ٗى
اظ  یبكت٠ ث٠ آٙ( )ٗٞاز ضاٟ آٙ یٟ ًٜس[. آِٛبٟ ػهبض ]١ًٖ ٗى
ًٜس  ًبض ٗى یی َطین ٗزبضى ثؿیبض ضیع ٝ ٛبظًى ٠ً ٗبٜٛس پبٜٓسٟ
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ٗزبضى ضیع ثطاى آٙ اؾت ٠ً ٗجبزا چیعى  ایٚ .ضؾس ث٠ ًجس ٗى
ذكٚ ٝ ؿٔیظ ث٠ آٙ ضاٟ یبثس؛ ظیطا ًجس زض ٢ٛبیت ظطاكت ٝ ٛبظًى 
پصیطز ٝ ثب  اؾت ٝ تبة ككبض ٝ ذكٞٛت ضا ٛساضز. ًجس، آٙ ضا ٗى
قٞز ٝ اظ َطین ػطٝم ٝ ٗزبضى  یْ ٗىتسثیط حٌیٖ ث٠ ذٞٙ تجس
١بیى ٠ً زض ظٗیٚ  ؾبٙ رٞی ٠قٞز، ث ث٠ ت٘بٕ ثسٙ ؾطاظیط ٗى
 .(7)« ضؾبٛس اؾت ٝ آة ضا ث٠ ٠٘١ ربى آٙ ٗى
ٗخب٠ٛ  َحبّ ٝ ،ی نلطا ١٘چٜیٚ ٜٗجغ تز٘غ ٗٞاز ظایس ٠ً ًیؿ٠
ضؾبٛس ٠ً ثب ایٚ  تؼبٓی ضا ٗی اؾت، ػ٘ن زهت ٝ ظطاكت ثبضی
ػْ٘ ؾجت قسٟ ٗٞاز ظایس زض ثسٙ پطاًٜسٟ ٛكٞز ٝ ثسیٚ تطتیت 
ٗٞاز ظایس ٝ  ثطایٚ، ١ب رُٔٞیطی قٞز. ػالٟٝ اظ ثطٝظ اٛٞاع ثی٘بضی
 ،ؾتا ُیطز. آٛچ٠ اظ نلطا ١بى ذبل ذٞز هطاض ٗى آٓٞزٟ زض ظطف
ؾ٘ت َحبّ ٝ  ٛچ٠ اظ ؾٞزاء اؾت ث٠نلطا، آ ی ؾٞى ًیؿ٠ ث٠
ضٝز. زض حٌ٘ت  ربٛت ٗخب٠ٛ ٗى آٛچ٠ اظ تطى ٝ ضَٞثت اؾت ث٠
ا٢ٓى زض تطًیت ثسٙ زضَٛ ًٚ ٠ً چ٠ِٛٞ ١ط ػًٞى ضا زض 
٠ً ٗٞاز ظایس ٝ  ١ٟب ضا چٜبٙ ٢ٛبز ربیف هطاض زازٟ ٝ ایٚ ظطف
كبؾس ضا زض ذٞز ُطز آٝضٛس تب ایٚ ٗٞاز زض ؾطاؾط ثسٙ ٜٗتكط 
چ٠ ثٜٔسٗطتج٠ اؾت ًؿى ٠ً  س.ٌٜٖ ضا ثی٘بض ٝ ظاض ٛز ٝ رؿكٞٛ
٠ٌ ضا اؾتٞاض ًطز. ؾپبؼ اٝ ضا چٜبٛ توسیط ضا ٛیٌٞ ٛ٘ٞز ٝ تسثیط
 . (7) قبیس ٝ ؾعز
ثسٙ ٝ ١ب اظ چ٢بض زؾتِبٟ ٢ٖٗ ٝ ثباضظـ  ثٜبثطایٚ زض ایٚ ػجبضت
 :قٞز نبزم )ع( ثحج ٗی ًبضًطز آ٢ٛب زض ثیبٛبت اٗبٕ
٠ً ؿصا ضا  ٛیطٝى ربشث٠ یب ُطؾِٜى یب َٔت زضٝٛى ؿصاآق( 
 كطؾتس. ؾٞى ٗؼسٟ ٗى ث٠ُیطز ٝ  ٗى
٠ً ؿصا ضا زض ٗؼسٟ ٝ رع آٙ ِٛبٟ  ٛیطٝى ٗبؾ٠ٌ یب ِٛب١ساضٛسٟة( 
 زاضز تب ػ٘ٔیبت َجیؼى ضٝى آٙ اٛزبٕ قٞز. ٗى
 ًٜس ٗى ١بي٠٘ ٠ً ؿصا ضا زض ٗؼسٟ َجد یب ١ًٖ ر٢بظٛیطٝ یب د( 
ًٜس ٝ زض ت٘بٕ ثسٙ  ػهبضٟ ٝ انْ ذبٓم آٙ ضا رسا ٗىٝ 
 .پطاًٜس ٗى
١بى ؿصا ضا پؽ اظ ضكغ ٛیبظ  ٛیطٝى زاكؼ٠ ٠ً ظٝایس ٝ ؾِٜیٜیز( 
 . (7)ًٜس  ربٛت پبییٚ ؾطاظیط ٝ زكغ ٗى زؾتِبٟ ١بي٠٘ ث٠
٢ٛلت٠  «ضاظ آكطیٜف»زض ًتبة نبزم )ع(  تأییس ثیبٛبت اٗبٕ 
تطیٚ آظٗـبیكِبٟ  زؾتِبٟ ُٞاضـ ثسٙ ثـعضٍاؾت. زض ایٚ ًتبة 
ث٠  B12ٝ آٗسٟ اؾت ٠ً چٞٙ ٝیتبٗیٚ  ٟقسایٚ ػـبٖٓ ػٜٞاٙ 
 4تب  3ٗیعاٙ كطاٝاٙ زض ًجس شذیطٟ قسٟ اؾت، پؽ اظ ُصقت 
اكتس ٝ هجْ  ذٞٛی اتلبم ٗی ًٖ ،B12ؾبّ اظ ٛوم رصة ٝیتبٗیٚ 
ًٜس. ثٜبثطایٚ، تب  ًجس، ٛوم رصة ضا رجطاٙ ٗی B12اظ آٙ، شذبیط 
قٞز. ثی٘بضاٛی  ذٞٛی ٛ٘ی قسٙ شذبیط، كطز زچبض ًٖ ظٗبٙ ذبٓی
س ٛیع ثب ًب١ف رصة یی ١ؿتٜ ٠ً زاضای اؾپطٝی ضٝزٟ
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 .(16)قٞٛس  ٗجتال ٗی 1ِٗبٓٞثالؾتیي
١بی ُٞٛبُٞٙ  ٝ ٛٞقبث٠  ، ؾجعیزبت ُٞقت ر٠ٔ٘ٗٞاز ٗرتٔق اظ
 (ؿـیط ذـٞزـ)چیع ضا  ٝ ایٚ ٗؼسٟ، ٠٘١ قٞز ٗؼسٟ ٗی ٝاضز
: آ١ي، ٗبٜٛس ًٜس. ایٚ زؾتِبٟ، ٗٞاز ٗلیس ثطای ثسٙ ١ًٖ ٗی
ٛٞع   ٗیٔیٞٙ اظ یي  ثیف  ٠ً ضا ُُٞطز، یُس، آ١ٚ ٝ زیِط ٗـٞاز الظٕ
 ی ٠٘اظ ١ ١بی ثسٙ )٠ً تؼسازقبٙ ثیف ث٠ ؾّٔٞ ،قٞز ٗی
  ١بی ثـؿیبض ضؾبٛس ٝ ؾّٔٞ ٗی( ١بی ضٝی ظٗیٚ اؾت اٛؿبٙ
ٗـرتٔق ثسٙ ٠ً زض اؾترٞاٙ، ُٞقت، ٛبذٚ، ٗٞی، چكٖ، 
اظ ایٚ ؿـصا  ،ٝرٞز زاضز  آٙ  ٗرتٔق  اػًبی  زٛساٙ ٝ زیِط
ایٚ ٗٞاز، ٛیبظ  اظٛٞع یي  قٞٛس ٝ ١طًسإ اظ آ٢ٛب ث٠ ٜٗس ٗـی ثـ٢طٟ
ذـٞضز.  ٛ٘ی قبٙزضز ٝ یب ث٠ اؾتؾٖ  آ٢ٛب  ثطای،  زاضٛس ٝ ٛٞع زیِط
  ث٠  ٗٞاز  حْ٘ ٝ ضؾبٛسٙ ایٚ ی ٠اضتـجبَبت ٝ َطیو ی ٠قـجٌ
حبّ، ١ـیچ  ث٠ هسضی ربٗغ ٝ ٗطتت اؾت ٠ً تـب ١ب ث٠ ؾّٔٞ
زیسٟ ٛكسٟ اؾت. ایٚ   آٙ زض ػبٖٓ ؾیؿتٖ حْ٘ ٝ ٛؤی قجی٠ ث٠
ؾـبِٓی،   آظٗبیكِبٟ ػزیت اظ ١ِٜبٕ ًٞزًی، تب حسٝز پٜزبٟ
ٗٞاز ٝ ٗهبٓحی  ب٠ً ث ؛ زضحبٓی قٞز ٛ٘ی  تٌت ١یچ اقتجب١یٗـط
 یٟ اظ یي ٗـیٔیٞٙ ٛـٞع شض ثیفضؾس،  ایٚ آظٗبیكِبٟ ٗی ٠ً ث٠
ٗرتٔق، ت٢ی٠ قسٟ ٝ ؿبٓت ایٚ ٗٞاز ٛیع اظ ٛـٞع ؾـٕ٘ٞ ًكـٜسٟ 
 .(17 ٝ 15)اؾت 
نٞضت  ی ثٔغ قس، ث٠ ٠ً ؿصا آٗبزٟ ١٘چٜیٚ اظٛظط ػٔ٘ی ١ِٜبٗی 
ضٝز. ثب  اضازی ثب ككبض ظثبٙ ث٠ ثبال ٝ ػوت، ث٠ زاذْ  حٔن ٗی
١بیی ٠ً زض هؿ٘ت ذٔلی ظثبٙ هطاض ُطكت٠ اؾت  تحطیي ُیطٛسٟ
قٞز. اٗٞاد زٝزی زض َّٞ زؾتِبٟ ُٞاضـ  اٗٞاد زٝزی آؿبظ ٗی
ٛعزیي  2یبثس. ١ِٜبٗی ٠ً یي ٗٞد زٝزی ث٠ پیٔٞض ازا٠ٗ ٗی
قٞز ٠ً ٗبٛغ ثیكتطی زض  ی پیٔٞضی ٜٗوجى ٗی قٞز، ػ٠ًٔ ٗی
قسٙ  یٚ نٞضت ث٠ ٗرًٌٜٔٞس ٝ ثس ی پیٔٞض كطا١ٖ ٗی رٔی٠ثطاثط ت
١بی ١ً٘ی اؾت  ًٜس. ٗؼسٟ حبٝی قیطٟ ثیكتط ؿصا ً٘ي ٗی
ی  قٞز. ایٚ ؿسز توطیجبً زض ٠٘١ ٠ً اظ ؿسز ٗؼسی تطقح ٗی
یی زض اٛحٜبی ًٞچي ٗؼسٟ  رع ثبضی٠ٌ ی ٗؼسٟ ث٠ ی ت٠ٜ زیٞاضٟ
٠ً ؿصا زض ٗؼسٟ ٝرٞز زاضز، اٗٞاد يؼیق  قٞز. تب ظٗبٛی یبكت ٗی
تب  15ًٜٜسٟ، ١ط  ٗرٌٔٞی زٝزی ٗٞؾٕٞ ث٠ اٗٞاد  ًٜٜسٟ ٝ تَٜ
ی ٗؼسٟ قطٝع ٝ  ١بی ٗیبٛی تب كٞهبٛی زیٞاضٟ حبٛی٠ اظ هؿ٘ت 20
 . (20-18 ٝ 15 ،11)ًٜٜس  ث٠ َطفِ آٛتطٕٝ حطًت ٗی
زض ایٚ ثرف اظ رساؾبظی  ػهبضٟ ٝ انْ ٗٞاز نحجت قسٟ ٠ً 
ی ٗٞاز اؾت. ٗٞاز ٗرتٔق زض  ٜٗظٞض ١٘بٙ ارعای ؾبظٛسٟ
١بی  قٞز ٝ ثب رطیبٙ ذٞٙ ث٠ هؿ٘ت زؾتِبٟ ُٞاضـ تزعی٠ ٗی
، ١3ب پپتیس ١ب ث٠ تطی ضٝز. ثطای ٗخبّ پطٝتئیٚ ٗرتٔق ثسٙ ٗی
                                                          
1 Megaloblastic anemia 
2 Pylorus 
3 Trypptydha 
، آٛعی٘ی 5قٞز. پپؿیٚ ١بی آٗی٠ٜ تزعی٠ ٗی ٝ اؾیس ١4ب پپتیس زی
آٛعی٘ی زض زؾتِبٟ ُٞاضـ اؾت ٠ً تٞاٛبیی ١ًٖ پطٝتئیٚ  
ٌطاؾی یؼٜی پبٛ ١7بی پطٝتئٞٓیتیيِ ضا زاضز. آٛعیٖ 6ًالغٙ
ٝ  10پپتیساظ پٔی ، ًطثًٞؿی9، ًی٘ٞتطیپؿی8ٚتطیپؿیٚ
ی ًٞچي اظ ٗؼسٟ،  كبن٠ٔ پؽ اظ ٝضٝز ث٠ ضٝزٟثسٝٙ  11پطٝاالؾتبظ
ًٜٜس.  ١ب، ح٠ٔ٘ ٗی ی پطٝتئیٚ قسٟ ث٠ ٗحهٞالت ٛؿجتبً ١ًٖ
١ب ضا ث٠  ١بی پبٌٛطاؾی كوٍ زضنس ً٘ی اظ پطٝتئیٚ قیطٟ
پپتیس ٝ  ٞضت زین ث٠ س ٝ اؿٔتًٜ ١بی آٗی٠ٜ تجسیْ ٗی ساؾی
ی  ی پُطظ١بی ضٝزٟ پٞقبٜٛسٟ ١12بی س. اٛتطٝؾیتٗبٛ پپتیس ٗی تطی
پپتیساظ(  ٝ چٜسیٚ زی ١13ب پپتیساظ ًٞچي )حبٝی  آٗیٜٞپٔی
١ب ضا زض ٗزطای ضٝزٟ ٝ ػ٘ستبً زض  ی ١ًٖ پطٝتئیٚ آذطیٚ ٗطح٠ٔ
١ب ٝ  پپتیس ١بی آٗی٠ٜ، زی ز١س. اؾیس زٝاظز٠١ ٝ غغٕٛٞ اٛزبٕ ٗی
١ب  ٝاضز اٛتطٝؾیت ١14ب آؾبٛی اظ ؿكبی ٗیٌطٝٝیٔی ١ب، ث٠ تیسپپ تطی
١ب ضا تزعی٠ ٝ رصة ٝ ؾپؽ  س. زؾتِبٟ ُٞاضـ ٛیع چطثیٛقٞ ٗی
تطیٚ آٛعیٖ ثطای ١ًٖ  ًٜس. ٢ٖٗ ٝاضز رطیبٙ  ذٞٙ ٗی
ٗوساض ثؿیبضی زض  ١ب، ٓیپبظ  پبٌٛطاؾی اؾت ٠ً ث٠ ُٔیؿیطیس تطی
طاؾی ثیكتط قٞز. ٓیپبظ پبٌٛ ی پبٌٛطاؼ یبكت ٗی قیطٟ
  -١2بی چطة  آظاز ٝ  ١بی ؿصایی ضا ث٠ اؾیس ُٔیؿیطیس تطی
١ب ٛیع اظ ضاٟ  ًٜس. آة ٝ آٌتطٝٓیت ُٗٞٛٞٔیؿیطیس١ب تزعی٠ ٗی
قٞز. ؾسیٖ كؼبال٠ٛ  زؾتِبٟ ُٞاضـ رصة ٝ ٝاضز رطیبٙ  ذٞٙ ٗی
ًٜس ٝ هؿ٘تی اظ ؾسیٖ ١٘طاٟ  اظ ؿكبی ضٝزٟ اٛتوبّ پیسا ٗی
زض ٝاهغ ثبض١بی آٌتطیٌی  ٗخجتِ  قٞز. ١بی ًٔط رصة ٗی یٞٙ
نٞضتِ ؿیطكؼبّ  ١بی ٜٗلی ًٔط ضا ث٠ ١بی ؾسیٖ، ثیكتط، یٞٙ یٞٙ
ًكٜس. ثیكتط اُؾ٘ع  آة اظَطین  اتهبالت ٗحٌٖ  ثیٚ  اتهبالتِ  ٗی
ز١س  ضخ ٗی 15تٔیبّ ١بی اپی ١بی ضاؾی ؾّٔٞ ٗحٌٖ  ثیٚ حبقی٠
١ب  ؾّٔٞ ؾٔٞٓی(؛ اٗب ٗوساض كطاٝاٛی ٛیع اظَطین ذٞز)ٗؿیط ًٜبض
١بی ًٔؿیٖ، پتبؾیٖ،  قٞز )ٗؿیط زضٝٙ ؾٔٞٓی(. یٞٙ اٛزبٕ ٗی
نٞضتِ كؼبّ رصة ذٞٙ  ٝیػٟ اظ زٝاظز٠١، ث٠ ٜٗیعیٖ ٝ كؿلبت ث٠
قبٙ تزعی٠ ٝ رصة  ١ب ٛیع ث٠ ارعای ؾبظٛسٟ قٞز. هٜس ٗی
قٞیٖ  اظ ؾرٜبٙ  حًطت ٗتٞر٠ ٗی. (21 ٝ 15 ،11)قٞٛس  ٗی
یی اظ ٗٞاز، ٗبثوی ضا  رصة ٗز٘ٞػ٠ ٠ً زؾتِبٟ ُٞاضـ پؽ اظ
ً٘تط ی ُٞاضـ، حبٝی ٗبیؼبت ٠ٓٞٓ ػٔتِ رصة ٗبیؼبت زض ث٠ ٠ً
                                                          
4 Dipeptide  
5 pepsin  
6 collagen 
7 Proteolytic 
8 trypsin  
9 Chymotrypsin 
10 Carboxy-poly-peptidase  
11 Prvalastaz  
12 Intestine 
13 Mynvplypptydaz 
14 Microvilli  
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 124 -109: 1396(، 3)3ٝ ١ٌ٘بضاٙ/ پػ١ٝف زض زیٚ ٝ ؾالٗت؛  كیًی زیسُبٟ تٞحیس ...١بی كیعیٞٓٞغی اٛؿبٛی اظ قِلتی 
ًٜس. زض حبٓت َجیؼی ضٝظا٠ٛ حسٝز  ٗی تط اؾت، زكغ ٝ ٛیع ؾلت 
ًٜس ٝ  ػجٞض ٗی 1ی ایٔئٞؾٌبّ ٓیتط ًی٘ٞؼ اظ زضیچ٠ ٗیٔی 1500
١بی  قٞز. ٗؼ٘ٞالً ثیكتط آة ٝ آٌتطٝٓیت ی ثعضٍ ٗی ٝ ٝاضز ضٝزٟ
 100ٝ كوٍ ً٘تط اظ قٞز  رصة ٗی 2ایٚ ًی٘ٞؼ زض ًٞٓٞٙ
ی ثعضٍ هبزض  قٞز. ضٝزٟ ٓیتط ٗبیغ ١٘طاٟ ثب ٗسكٞع زكغ ٗی ٗیٔی
 . (10)ٓیتط ٗبیغ ٝ آٌتطٝٓیت رصة ًٜس  8تب  5اؾت ضٝظا٠ٛ 
 ١ب  ر٘ز٠٘ ٝ ٗحبكظ ،ٗـع -5
ی  بی ثسٙ زض ٠٘١تطیٚ اػً تطیٚ ٝ پیچیسٟ ٗـع یٌی اظ حؿّبؼ
 ١2ب  ٢ٗطُبٙ اؾت ٠ً زض ثطذی ٠ُٛٞ زاضاٙ ٝ ثیكتط ثی ٢ٗطٟ
ز١س. زض اٛؿبٙ تب ثیف  زاض ضا تكٌیْ ٗی زضنس اظ ٝظٙ ثسٙ ربٙ
ًٜس ٝ ثیكتط  )اٛطغی( ضٝظا٠ٛ ضا ٗهطف ٗی ًبٓطیزضنس  30اظ 
ًٜس ٝ  )ًُٔٞع ذٞٙ( رصة ٗی ١ب ًطث١ٞیسضاتاٛطغی ذٞز ضا اظ 
٠ قرم زض ذٞاة ً ؾٞظاٛس حتّی ظٗبٛی ایٚ ؾٞذت ضا ؾطیغ ٗی
ًٜس  ٗهطف ٗی اًؿیػٙاؾت، ٗـع ثیكتط اظ ١ط ػًٞی اظ ثسٙ 
(15). 
ی ًبضًطز ٗـع ٝ ر٘ز٠٘ ٝ ٛوف ٢ٖٗ آٙ  نبزم )ع( زضثبضٟ اٗبٕ
ضكت ٝ ٗـع  اُط ٗٞاٛغ ًٜبض ٗى»كطٗبیس:  زض ٗسیطیت اٗٞض ثسٙ، ٗی
ق ١بى ٗرتٔ ١ب ٝ الی٠ یبكتى ٠ً ث٠ حبیْ زیسى، زضٗى ضا ٗى
ر٘ز٠٘ ٛیع  .پٞقیسٟ قسٟ تب حبثت ٗبٛس ٝ اظ حٞازث آؾیجى ٛجیٜس
١ب ٝ  پصیطى زض ثطاثط يطث٠ ذٞزى اؾت ٠ً ٗـع ضا اظ آؾیت ًالٟ
ؾط اٛؿبٙ ثب اٛج١ٞى اظ ٗٞ  ١٘چٜیٚزاضز.  ِٛبٟ ٗى ١ب ٠نسٗ
پٞقیسٟ قسٟ تب پٞؾتیٜى ثطاى ؾط ثبقس ٝ آٙ ضا اظ ُطٗب ٝ 
ًؿى ٠ً ٗـع ضا آكطیسٟ ٝ ضاؾتى رع  ٠ؾطٗبى قسیس حلظ ًٜس. ث
ثٜٔسٗطتج٠ ثٞزٛف  زٓیْ ٜٗكأ كطٗبٛس١ى احؿبؼ هطاضـ زازٟ ٝ ث٠
زض ثسٙ ٝ حؿبؼ ٝ ذُیط ثٞزٙ ٗٞهؼیت آٙ، آٙ ضا ؾعاٝاض حلظ 
٠ُٛٞ زض زغى ٗؿتحٌٖ  چ٠ ًؿى آٙ ضا ایٚ ؛زًٟطٝ ِٛب١ساضى 
 .(7)« هطاض زازٟ اؾت
١بیی پٞقیسٟ قسٟ  ١ب ٝ ٗبٛغ َجن ؾرٜبٙ  حًطت، ٗـع ثب حبیْ
( 3ی ؿكبیی )ٜٜٗػ ١ب زض اٗبٙ ثبقس. ؾ٠ الی٠ ١ب ٝ يطث٠ تب اظ نس٠ٗ
ی ذبضری  ٗحٌٖ  ( ٗـع ضا احب٠َ ًطزٟ اؾت: یي الی3٠)ٜٜٗػ
ی ٗیبٛی ث٠ ٛبٕ ػٌٜجٞتی٠ ٝ  ی قٌٜٜسٟ قب٠ٗ، یي الی٠ ٛبٕ ؾرت ث٠
قب٠ٗ ٠ً ٗحٌٖ ث٠ ؾُح ٗـع  ٛبٕ ٛطٕ ی زاذٔی ث٠ ی٠یي ال
 ١4بی پطیٞؾتئبّ  قب٠ٗ قبْٗ الی٠ چؿجیسٟ اؾت. ذٞز ؾرت
 .(13)زاذٔی اؾت  5ذبضری ٝ ٜٜٗػیبّ 
١بی ر٘ز٠٘ ٠ً ٗـع ضا پٞقبٛسٟ، اظ  ٝ اؾترٞاٙ ؛بع١ب اظ ٛر ٢ٗطٟ
 ًٜٜس. ٗـع ٗحبكظت ٗی
                                                          
1 Ileocecal  
2 Colon  
3 Meninges  
4 Periosteal  
5 Meningeal 
پٞقف حلبظتی زاذٔی ٗـع ٝ ٛربع اظ ٛٞع ؿكبیی اؾت ٝ اظ ؾ٠ 
قٞز. ایٚ ؾ٠ پطزٟ اظ ذبضد ث٠ زاذْ  تكٌیْ ٗی ی ٜٜٗػ پطزٟ
 8قب٠ٗ ٝ ٛطٕ 7، ؿكبی ػٌٜجٞتی6٠قب٠ٗ ػجبضت اؾت اظ: ؾرت
(16.) 
 نٞتىچِِٞٛى آكطیٜف زؾتِبٟ  -6
تطیٚ ػٞاْٗ زض تٞٓیس نسا حٜزطٟ اؾت. َجن  یٌی اظ ثطرؿت٠
ؾرٜبٙ حًطت، حٜزطٟ ٌٗبٙ ایزبز نسا اؾت ٠ً ایٚ ًبض ضا 
ز١س ٝ ضی٠ ٗحْ تجبزّ  ١ٞا اؾت  ١بی نٞتی اٛزبٕ ٗی ً٘ي تبض ث٠
قٞز. ػًالتی ٠ً ث٠  َٞض ٗسإٝ ثب ١ٞا پُط ٝ ذبٓی ٗی ٠ً ث٠
اٛوجبو ٝ اٛجؿبَكبٙ اٛس، ثب  ی ؾی٠ٜ ٗتهْ ی هلؿ٠ زیٞاضٟ
١ب  ٗٞرت ثبال ٝ پبییٚ ضكتٚ آٙ ٝ زضپی آٙ پُط ٝ ذبٓی قسٙ ضی٠
 . (16 ٝ 15)قٞٛس  ٗی
 ثیبٛبت حًطت:
ُلتٚ ٝ آكطیٜف اثعاض آ٢ٛب زض اٛؿبٙ،  اى ٗلًّْ! زض نسا، ؾرٚ»
ًٜس.  ى نسا ضا ذبضد ٗىی ثؿیبض اٛسیك٠ ًٚ. حٜزطٟ ٗبٜٛس ٠ٓٞٓ
. اؾت١ب  ازاى حطٝف ٝ ٛـ٠٘ ی ١٠ب ٛیع ٝؾیٔ ١ب ٝ زٛساٙ ٓت ،ظثبٙ
ٝ ًؿى ٠ً ٓت ٛساضز « ؾیٚ»ًؿى ٠ً زٛساٙ ٛساضز  ِٛطى ٛ٘ى
زضؾتى تٔلظ  ٠ضا ث« ض»ٝ ًؿى ٠ً ظثبٛف ؾِٜیٚ اؾت، « ًبف»
ٗبٛس.  ٛى ٗى ًٜس؟ ایٚ زؾتِبٟ ثیف اظ ١ط چیع ث٠ یي هطٟ ٛ٘ى
زٜٗس  حٜزطٟ قجی٠ ٛبى آٙ ٝ ضی٠ ثؿبٙ اٛجبٛى اؾت ٠ً زض آٙ ٗى
ب نسا ُیطٛس ت تب ثبز زاذْ آٙ قٞز. ػًالتى ٠ً قف ضا ٗى
٢ٜٛس تب ثبز  ١٘چٞٙ اِٛكتبٛى اؾت ٠ً ثط آٙ اٛجبٙ ٗى ،ثیطٝٙ آیس
 ١ب ٠ٛى زض رطیبٙ اكتس. ٓت ٝ زٛساٛى ١ٖ ٠ً حطٝف ٝ ٛـ٘ زض هطٟ
ًٜس چٞٙ اِٛكتبٛى اؾت ٠ً پیٞؾت٠ ٝ ٗطتت ثط ز١بٙ  ضا ازا ٗى
ُصاضٛس تب اظ زٗیسٙ زض آٙ، نسا١بى ٗرتٔق پسیس آیس.  ٛى ٗى هطٟ
                                                          
6 Dura mater 
7 Arachnoid Membraine 
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 اظ زیسُبٟ تٞحیس ... ١بی كیعیٞٓٞغی اٛؿبٛیقِلتی  124 -109: 1396(، 3)3ٝ ١ٌ٘بضاٙ/ پػ١ٝف زض زیٚ ٝ ؾالٗت؛  كیًی
... زؾتِبٟ نٞتى ضا ث٠ ایٚ ٝؾی٠ٔ قجی٠  بیى ٝاُط چ٠ ثطاى ضا١ٜ٘
زضٝاهغ ایٚ ٝؾی٠ٔ ذٞز قجی٠ زؾتِبٟ نٞتى اٛؿبٙ  ،زاٛؿتیٖ
ُلتٚ ثب زؾتِبٟ نٞتى ٝ چِِٞٛى  ؾرٚ یٟ اؾت. تٞ ضا اظ قیٞ
ازاى حطٝف آُبٟ ًطزٕ. اّٗب ثبظ كٞایس زیِطى زض ایٚ اػًب ٢ٛلت٠ 
ٗسإٝ ١ٞا ٝ ٠ً تٞ ؾرت ثسا٢ٛب ٛیبظٜٗسى. ٛبى ٗؿیط رطیبٙ 
هٔت اؾت. اُط ایٚ رطیبٙ اٛسًى هُغ  ی ًٜٜسٟ ذٜي ی ٠ٝؾیٔ
١ب اظ ١ٖ ثبظ  ثؿب آزٗى زض ١الًت اكتس. ثب ظثبٙ ٗعٟ ز چ٠قٞ
قٞز. قیطیٚ اظ تٔد، تطـ اظ ٗٔؽ، قٞض اظ قیطیٚ ٝ  قٜبذت٠ ٗى
ٙ ؿصا طزقٞز. ثب ایٚ ٠٘١ رطیبٙ كطٝث ٗى ذٞق٘عٟ اظ ثسٗعٟ رسا
 . (7)« سًٜ ٝ ٗبیؼبت ضا آؾبٙ ٗى
١بی ثسٙ اٛؿبٙ ٠ً تأحیط ثؿیبضی زض ثسٙ  تطیٚ ثرف یٌی اظ ٢ٖٗ
١ب رٞیسٙ ؿصا  ی زٛساٙ تطیٚ ٝظیل٠ ١ب اؾت. ػ٘سٟ زاضز، زٛساٙ
١ب  ١ب اؾت. ٓت ثطای ١ًٖ آؾبٙ آٙ ٝ ػبْٗ ٗحبكظ ٝ حجبت ٓت
١ب  ی ٛٞقیسٛی ٛیع ٛوف حلبظتی زاضٛس ٝ ٗبٛغ ذطٝد یٌجبضٟ
 قٞٛس.  ٗی
ؿصا ضا  زض ازاى حطٝف[ كب١ٙب ٛیع ]ُصقت٠ اظ ٛوك زٛساٙ
١ب  ثطاى ٓت ١٘چٜیٚضاحتى كطٝ ضٝز.  ٠ز ٝ ثقٞرٞٛس تب ٛطٕ  ٗى
زاضز.  ُب١ى اؾت ٠ً آ٢ٛب ضا اظ زضٝٙ ز١بٙ ِٛبٟ ٗى ٗبٜٛس تٌی٠
١بیى  ٛساقتٚ زٛساٙ، ٓت زٓیْ ث٠ى ٠ً ا قي اكطازى ضا زیسٟ ثى
ٌٗس تب  ١ب ضا ٗى ١ب ٛٞقیسٛی ٛبحبثت ٝ ٓطظاٙ زاضٛس. اٛؿبٙ ثب ٓت
اٛساظٟ ٝاضز قٌٖ قٞز تب زض  ٠تسضیذ ٝ ث ٠زكؼ٠ ضیرت٠ ٛكٞز ٝ ث یي
١ب ١٘چٜیٚ  ُٔٞى ٛٞقٜسٟ ثٜس ٛكٞز ٝ یب زضٝٙ ضا ٛیبظاضز. ٓت
ذٞاؾت، ثطاى ز١بٙ چٞٙ زٝ زض ثؿت٠ ١ؿتٜس ٠ً اٛؿبٙ ١طُبٟ 
 .(7) ثٜسز ُكبیس ٝ ١طُبٟ ذٞاؾت ٗى آ٢ٛب ضا ٗى
 قطح ٝ تُجین ؾرٜبٙ آٙ حًطت ثب انّٞ ػٔ٘ی
ی ؾی٠ٜ ضا ثبال  ی ػًالتی ٠ً هلؿ٠ َجن ؾرٜبٙ حًطت، ٠٘١
ی ؾی٠ٜ ضا  ی ٠ً هلؿ٠ثطٛس، ثب ػٜٞاٙ ػًالت زٗی ٝ ػًالت ٗی
قٞٛس  ثٜسی ٗی ًٜٜس، ثب ػٜٞاٙ ػًالت ثبظزٗی َجو٠ ر٘غ ٗی
١ب اظ ١ٖ ثبظ قٜبذت٠  ظثبٙ ٗعٟ ثبحًطت،  ثیبٛبت ثطاؾبؼ. (1)
قٞز. قیطیٚ اظ تٔد، تطـ اظ ٗٔؽ، قٞض اظ قیطیٚ ٝ ذٞق٘عٟ  ٗى
ؾبذتبض١بی ثیًی ١بی چكبیی،  . رٞا٠ٛقٞز اظ ثسٗعٟ رسا ٗى
ُٗجن  ؾُح ظثبٙ اؾت ٠ً تطًیجبت  1قٌْ زض اپیتٔیٕٞ 
١بی چكبیی  ًٜس. رٞا٠ٛ قسٟ ضا آظٗبیف ٗی قی٘یبیی  ٗٞاز ذٞضزٟ
ز١س:  زاض ضا تكریم ٗی ًٖ پٜذ ٛٞع ُؿتطزٟ اظ ٗٞاز ٗعٟ زؾت
١بی ١یسضٝغٛی  اؾیس١ب )تطقی(،  ١بی ؾسیٖ )قٞضی(، یٞٙ یٞٙ
ٝ ٗٞاز ؾ٘ی   2یٜی(، آٌٓبٓٞئیس١بهٜس١ب ٝ تطًیجبت ٗطتجٍ )قیط
                                                          
1 Epithelial 
2 Alkaloid  
 5آؾپبضتبت ٝ 4ُٔٞتبٗبت  ٗبٜٛس  3آٗیٜٞاؾیس١ب  ٝ  )تٔری(  ذبل
 5آؾپبضتبت
 .(21 ٝ 10))ذٞق٘عٟ( 
ی ؾی٠ٜ اظٛظط اضتلبع، هُط هساٗی ذٔلی ٝ هُط  حزٖ هلؿ٠
ی  ًٜس ٝ تـییط هُط١بی هلؿ٠ تـییط ٗی ی ؾی٠ٜ َطكی هلؿ٠
قٞز ٠ً ػًالت تٜلؿی ٛبٕ  ؾی٠ٜ ثب اٛوجبو ػًالتی اٛزبٕ ٗی
ی زٗی ٝ  زاضٛس. ػًالت تٜلؿی ثطحؿت ػٌ٘ٔطز ث٠ زٝ زؾت٠
قٞز، ػًالت زٗی ٗٞرت اكعایف حزٖ  ثبظزٗی توؿیٖ ٗی
قٞز  ی ؾی٠ٜ ٝ ػًالت ثبظزٗی ٗٞرت ًب١ف آٙ ٗی هلؿ٠
(22) . 
 هٔت ٝ پٞقف آٙ -7
ی هٔت ٝ ای٠ٌٜ ٗحبكظت اظ آٙ ثب  نبزم )ع( زض ازا٠ٗ زضثبضٟ اٗبٕ
اى ٗلًّْ! چ٠ ًؿى »س: كطٗبی ُیطز ٗی چ٠ اثعاضی نٞضت ٗی
ٗحٌ٘ى آٙ ضا پٞقبٛسٟ ٝ  یٟ ٝ ثب پطزهٔت ضا زض ٗیبٙ ؾی٠ٜ ٢ٛبزٟ 
ؾت آٙ ضا اظ نس٠ٗ ِٛبٟ ا ٝ پٞؾتى ٠ً ثط آ٢ٛب ١ب ٝ ُٞقت ثب زٛسٟ
 .(7)« ؟زاضز ٗى
 6زض احجبت ثیبٛبت آٙ حًطت ثبیس ُلت ٠ً هٔت زض ٗسیبؾتیٜٕٞ
١ب ٝ  ی ؾی٠ٜ اؾت، هطاض ُطكت٠ ٝ زٛسٟ هلؿ٠ً٠ ثرف ٗطًعی 
ًٜٜس )ػًالت  اظ آٙ ٗحبكظت ٗیػًالت ٗتهْ ث٠ آ٢ٛب 
ی  ، ًیؿ7٠تط(. پطیٌبضز یی ذبضری، زاذٔی ٝ زاذٔی زٛسٟ ثیٚ
ی ػطٝم ثعضٍ ضا احب٠َ  كیجطٝؾطٝظی اؾت ٠ً هٔت ٝ ضیك٠
( اؾت 9ٝ پطیٌبضز ؾطٝظ 8ًطزٟ ٝ حبٝی  زٝ رعء )پطیٌبضز كیجطٝظ
 . (23)اؾت 
 ٛبى ٝ ٗطى -8
١بی ثسٙ ٛبی ٝ  تطیٚ ثرف نبزم )ع( یٌی اظ ٢ٖٗ ٛظط اٗبٕاظ
ٗطی اؾت ٠ً ٛبی ٗحْ ذطٝد نسا ٝ ٗطی ٗحْ ػجٞض ؿصا اؾت. 
ًبض ضكت٠ زض ُٔٞ ٠ً ١٘بٜٛس ٗحبكظی ػْ٘  ١٘چٜیٚ ث٠ ظطاكت ث٠
ًٜس ٠ً ؿصا ٝاضز ضی٠ )٠ً ػًٞ ثؿیبض حؿبؾی اؾت( قٞز،  ٗی
ًٜٜس. اظ ٛظط ایكبٙ، هٔت زض تؼبزّ ذٞز ٝاثؿتِی  اقبضٟ ٗی
١بی هٔت ثؿیبض ٗؤحط  ذبنی ث٠ ضی٠ زاضز ٝ ضی٠ زض تٜظیٖ كؼبٓیت
 اؾت:
ٌى ثطاى ذطٝد نسا ٠ً ١٘بٙ چ٠ ًؿى زٝ ٗزطا زض ُٔٞ آكطیس، ی
ٗتهْ ث٠ ضی٠ اؾت ٝ زیِطى ٗطى، ٗحْ ػجٞض ؿصا ٠ً ث٠  یٛب
قٞز؟ ٝ چ٠ ًؿى زض ُٔٞ زضپٞقى آكطیس تب ؿصا ث٠  ٗؼسٟ ذتٖ ٗى
 ی ضی٠ ٛطؾس ٝ آزٗى ضا ١الى ِٛطزاٛس؟ ٝ چ٠ ًؿى ضی٠ ضا ٝؾی٠ٔ
                                                          
3 Amino acid 
4 Glutamate  
5 Aspartate 
6 Mediastinum 
7 Pericardium  
8 Pericardial fibrosis 
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 124 -109: 1396(، 3)3ٝ ١ٌ٘بضاٙ/ پػ١ٝف زض زیٚ ٝ ؾالٗت؛  كیًی ١بی كیعیٞٓٞغی اٛؿبٛی اظ زیسُبٟ تٞحیس ...قِلتی 
اـ حطاضتى زض  ذٌٜى هٔت هطاض زاز تب ثب ًبض ١٘یكِى ٝ پیٞؾت٠
 .(7) یبیس ٝ ث٠ ١الًت قرم ٛیٜزبٗسهٔت ُطز ٛ
 زض ُٔٞ زضپٞقی ٝرٞز ثط ایٚ اؾبؼ اُط ایٚ ؾرٚ حًطت ضا ٠ً
١ب ٝ زض ٛتیز٠ ٗبٛغ  زاضز ٠ً ٗبٛغ ٝضٝز ؿصا ث٠ ضی٠، ٛبی ٝ ضی٠
یبثیٖ  زضٗی ز١یٖ تُبثن ٔ٘ی١بی ػ ثب یبكت٠ ،قٞز ذلِی كطز ٗی
قسٙ  اؾت. ٛعزیي 1ُٔٞت ٠ً ٜٗظٞض اظ ایٚ زضپٞـ، ١٘بٙ اپی
تطیٚ ؾبظًٝبضی اؾت ٠ً زض  ١بی نٞتی ث٠ یٌسیِط ٢ٖٗ َٜبة
ُٔٞت ٛیع  رُٔٞیطی اظ ػجٞض ؿصا اظ ٗطی ث٠ ٛبی ٛوف زاضز. اپی
١بی  ٛوف ٢ٗ٘ی زض رُٔٞیطی اظ ذطٝد ؿصا زاضز. ترطیت َٜبة
تٞاٛس ٗٞرت  ی آ٢ٛب ث٠ ١ٖ، ٗی ًٜٜسٟ عزیينٞتی یب ػًالت ٛ
 .(8)ذلِی قٞز 
ػٌ٘ٔطز ث٠ زٝ زؾت٠ توؿیٖ  طٛظ ٗزبضی تٜلؿی تحتبٛی اظ
 قٞز: ٗی
 : (احی ١سایتی١ٛٞسایتی )ٗزبضی  -1
١سایت  ٝ زاذْ ضی١٠ٞای زٗی ث٠  اٛتوبّایٚ ٗزبضی  ی ٝظیل٠
اظ: اؾت  ٗزبضی ١سایتی ػجبضت .ذبضد ضی٠ اؾت١ٞای ثبظزٗی ث٠ 
 ی.ی١بی اٛت٢ب ٛبیػى 4ٝ ١ب ، ٛبیػى3 ١ب ٛبیػٟ ،2 ٛبی
 : ی(تٜلؿٗزبضی تٜلؿی )ٛٞاحی  -2
 6یی ، ٗزبضی حجبثچ١5٠بی تٜلؿی قبْٗ ٛبیػى٠ً حی ٞاایٚ ٛ زض
ذٞٙ  تجبزّ ُبظی ثیٚ ضی٠ ٝاؾت،  ١7ب حجبثچ٠ ٝ 6یی حجبثچ٠
 .(22) ُیطز اٛزبٕ ٗی
 ٗطح٠ٔ اؾت:ؾبظًٝبض ثٔغ زاضای ؾ٠ 
ُٓق ٝرٞز ػًالت اؾٌٔتی )ٗرٍُ ٝ  ی اضازی ثٔغ ث٠ ٗطح٠ٔ -1
قٞز  ؾٕٞ كٞهبٛی ٗطی اٛزبٕ ٗی ی حٔن ٝ یي اضازی( زض زیٞاضٟ
ی  نٞضت اضازی، ؿصا ضا ث٠ هؿ٘ت ذٔلی حلطٟ ٠ً َی آٙ، كطز ث٠
 ضاٛس. ز١بٙ ٗی
اؾت  ثبظتبثی یحٔوی ٠ً ؿیطاضازی اؾت، انٞالً ػ٘ٔ ی ٗطح٠ٔ -2
قطٝع  ز.قٞ حط حطًبت ؿصا ث٠ هؿ٘ت ذٔلی ز١بٙ ایزبز ٗیٝ ثط ا
پیٞٛسز.  ٝهٞع ٗی ث٠ 8قسٙ ُٔٞت حطًت زٝزی زض حٔن ثب ثؿت٠
ًٜٜس  ؾ٘ت ثبال حطًت ٗی ُٔٞت ٝ ظثبٙ ًٞچي ث٠ ١ِٜبٕ ثٔغ، اپی
ؾ٘ت ٗطی حطًت  ثٜسٛس ٝ ؿصا ث٠ ٝ ٗزطای ٛبی ٝ ثیٜی ضا ٗی
ضا ٢ٗبض  9آٜربع ثهْ ،َی ػْ٘ ثٔغ، ٗطًع تٜلؿی ًٜس. ٗی
 ز.قٞ حبٛی٠ هُغ ٗی 2ًٜس ٝ تٜلؽ ثطای ً٘تط اظ  ٗی





5 respiratory bronchiol 
6 alveolar ducts 
7 alveolus 
8
، ُٔٞت اؾت ١بی نٞتی زضآٛزب ٝاهغ قسٟ ثرف ٗیبٛی حٜزطٟ ٠ً َٜبةث٠  
 ُٞیٜس. ُٔٞت ٗی
9 Medulla oblongata  
ٗطٝی ثٔغ، ٗطی زٝ ٛٞع حطًت زٝزی اٝٓی٠ ٝ  ی زض ٗطح٠ٔ -3
 حبٛٞی٠ زاضز.
پؽ اظ  اٗٞاد زٝزی اؾت ٠ً ی آٙ ازا٠ٗ ی حطًت زٝزی اٝٓی٠
 . (24)قٞز  ٗیاظ حٔن قطٝع  قسٙ ُٔٞت، ثؿت٠
 حٞاؼ ٝ ازضاًبت -9
نبزم )ع( ث٠  ی ثطرؿت٠ زض ٗٞضز حٞاؼ زض ثیبٛبت اٗبٕ ٌٛت٠
ی حٞاؼ ثب ١ٖ ٗطتجٍ اؾت.  ١٘ب١ِٜی ربٓت ٝ پیچیسٟ
ثط اضتجبٌ ثب یٌسیِط ثب ٗحؿٞؼ ذبل  ١٘چٜیٚ حٞاؼ ػالٟٝ
)ٗبٜٛس ٛٞض( ١ب  ثطایٚ، ٝاؾ٠ُ یی زاضٛس. ػالٟٝ ذٞز ٛیع اضتجبٌ ٝیػٟ
یی زاضٛس ٝ حٞاؼ ثب ایٚ  ٛیع زض ازضاى اٛؿبٙ ربیِبٟ ٝیػٟ















 ی زاٛؿت.   یی اظ ثط١بٙ ٛظٖ زض ٗٞاضز رعئ ٟٔٞتٞاٙ ٠ٛٞ٘ٛ ٝ ر ٗی
  ای ٗلًّْ؛ زض ٗٞيٞع»كطٗبیس:  نبزم )ع( زض ایٚ ٗٞضز ٗی اٗبٕ
، ثـِٜط ٠ً چـ٠ِٛٞ تـوسیط قسٟ اؾت. ثؼًی  ٝ ازضاًبت  حٞاؼ
. ١ط ازضاًی )اظ ؾ٘غ، ثهط اؾتثب ثؼًی زیِط   ٝ ١٘ب١َٜ  ٗطثٌٞ
ٝ ؿیطٟ( ٗـحؿٞؼ ٝ ٗـسضى ٗرهٞنی زاضز ٝ ٗبثیٚ ازضاى ٝ 
قسٟ ٠ً ازضاًبت، ثسٝٙ   آكطیسٟ  ، ٗٞرٞزاتی قٞز آٛچ٠ زضى ٗی
. اُـط هـسضت ٛسػبرع  زضى ٗسضًبت ذٞز اظ ١ب ٠ؾُاایٚ ٝ
ثیٜبیـی آكطیسٟ، ٛٞض ضا ٛیع ایزبز كطٗٞزٟ اؾت ٠ً زض ؿیط 
ثـٞز ٝ اُـط هسضت قٜٞایـی   ٓـٞ  ثیٜبیـی  نٞضت، ذٔن هسضت ایٚ
تب نسا ضا ث٠ ُـٞـ   زازٟ ٗطح٘ت كطٗٞزٟ، ١ٞا ضا ٛیع ٝاؾ٠ُ هطاض
اظ  سیزضى ٝ پطزاظـ ثب یثطا یحؿ ی١ب بٕیپ. (22) ثـطؾبٛس
ث٠ ٗد ثطٝز.  یػهج ی١ب ضاٟ نیٗرتٔق ثسٙ اظَط ی١ب هؿ٘ت
. زضٝاهغ ضٝز ی١ط ؾ٘ت ث٠ ؾ٘ت ٗربٓق ٗد ٗ یحؿ ی١ب بٕپی
٘ت ضاؾت هكط ٗد ٝ ؾ ؾ٘ت چپ ثسٙ ث٠ یحؿ ی١ب بٕیپ
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 اظ زیسُبٟ تٞحیس ... ١بی كیعیٞٓٞغی اٛؿبٛیقِلتی  124 -109: 1396(، 3)3ٝ ١ٌ٘بضاٙ/ پػ١ٝف زض زیٚ ٝ ؾالٗت؛  كیًی
. (25) تب زضى قٞز قٞز ٗیپطزاظـ  ١ب بٕیپ ٚیا ٠ُٛٞ،ٚ یا. ضكت




  زض زیٚ ٝ ؾالٗتی پػ١ٝف  ٗز٠ٔ                                                                           1396، تبثؿتبٙ 3ی  ، ق٘بض3ٟی  زٝضٟ
123 
 ١بی كیعیٞٓٞغی اٛؿبٛی اظ زیسُبٟ تٞحیس ...قِلتی  124 -109: 1396(، 3)3ٝ ١ٌ٘بضاٙ/ پػ١ٝف زض زیٚ ٝ ؾالٗت؛  كیًی
ی ٗٞضز  آٝضٛس، زض ٗؿیطقبٙ هجْ اظ ای٠ٌٜ ث٠ ٛبحی٠ ٗـع ٗی٠ ث
  .(28-25 ٝ 15 ،14)« ضٝٛس ٛظط ثطؾٜس، ث٠ تبالٗٞؼ ٗی
زض ایٚ ثیبٙ حًطت، ثط١بٛی ثطای احجبت حٌ٘ت ذساٝٛس ٛیع 
٢ٛلت٠ اؾت ٝ آٙ ای٠ٌٜ اُط ٗیْ ٝ احؿبؾی زض اٛؿبٙ هطاض زازٟ 
ی ذٞز زض ػبٖٓ ذبضد ثطای ػٌ٘ٔطز  اؾت ث٠ اهتًبی ػٖٔ ٝیػٟ
ی  ز١ٜسٟ ُٗٔٞة آٙ ٛیع ٗٞضزی ضا هطاض زازٟ؛ ٝ ایٚ ذٞز ٛكبٙ
یوت ثیٚ هٞای اٛؿبٛی ٝ ٛظیط ذساٝٛس اؾت. زض حو ضیعی ثی ثطٛب٠ٗ
 ػبٖٓ ذبضد ٝحستی ربٗغ ٝرٞز زاضز. 
 اٛسإ ثٞیبیی -10
حًطت زض ثیبٛبت ذٞز تسثیط١بیی قِطف اظ ذساٝٛس زض چِِٞٛی 
 ًٜٜس: ایزبز ثیٜی ٝ ارعای آٙ ٛیع ثیبٙ ٗی
١ب  ؾٞضاخ ثیٜی، زض پبییٚ آٙ هطاض زازٟ قسٟ اؾت تب ثی٘بضی -آق
، اظ آٙ پبییٚ ثیبیس ٝ ث١ٞب اظ آیس ١بیی ٠ً اظ ٗـع كطٝ ٗی ػلٞٛت یب
٠ً اُط ایٚ ؾٞضاخ زض  آٙ ثبال ثطٝز ٝ ث٠ ٗكبٕ ثطؾس، زضحبٓی
آٗس ٝ ٠ٛ ثٞیی ضا  ثبالی ثیٜی ثٞز، ٠ٛ ثی٘بضیی اظ آٙ ث٠ ظیط ٗی
 ًطز.  حؽ ٗی
١بی ثیٜی، آة )ٗربٌ(  زض ؾٞضاخ -تجبضى ٝ تؼبٓی-ذساٝٛس  -ة
ز ٝ قرم، ثٞی هطاض زاز تب ث٠ ً٘ي آٙ، ٛلؽ ثبال ٝ پبییٚ ثطٝ
 ذٞـ ضا اظ ثس ثبظقٜبؾس.
ثیٜی ضا ؾطز ٝ ٗربَی هطاض زاز تب ١یچ  -ػعٝرْ–ذساٝٛس  -د
زضزی ضا زض ؾط، كطِٝٗصاضز، ِٗط ای٠ٌٜ ثیطٝٛف آٝضز؛ ٝ اُط ایٚ 
 .(29) اكتبز قس ٝ ًطٕ ٗی ٛجٞز، ٗـع ؾِٜیٚ ٗی
١بی ثٞیبیی ثطای تحطیي پیبظ  ی تؼبٓیٖ ػٔ٘ی، ُیطٛسٟ ثط پبی٠
ضٝ  ضا زض پیف 1ٛبٕ اؾترٞاٙ ؿطثبٓی ػهت ثٞیبیی، اؾترٞاٛی ث٠
ربی ای٠ٌٜ  ١ب، زض ػ٘ٔی ١ٞقٜ٘سا٠ٛ، ث٠ زاضز. ایٚ ُیطٛسٟ
توٞیت قٞٛس تب ث٠  2تبالٗٞؼاؾترٞاٙ ؿطثبٓی ضا زٝض ثعٜٛس ٝ زض 
ٝ ایزبز ضاٟ  3ًطزٙ ایٚ اؾترٞاٙ ػهت ثٞیبیی ثطؾٜس، ث٠ ؾٞضاخ
١ب اػهبة ثٞیبیی ضا  . پؽ اظ ای٠ٌٜ ُیطٛس4ًٟٜٜس ثُط اهسإ ٗی ٗیبٙ
ًطزٛس، اػهبة ثٞیبیی ث٠ هؿ٘ت ٗطثٌٞ ث٠ ذٞز زض هكط   تحطیي
ث٠ آٙ قٞز تب كطز ضا هبزض ؾبظز پیبٕ ثٞیبیی ٗطثٌٞ  ٗـع ٜٗتوْ ٗی







                                                          
1 Ethmoid bone 
2 Thalamus 
ؿطثبٓی  ؾٞضاخ قسٙ ایٚ اؾترٞاٙ، ث٠ آٙ اؾترٞاٙ ث٠ ١٘یٚ ػٔت ؾٞضاخ 3
 ُٞیٜس.  ٗی
١ؿت ٝ ؾبظٗبٙ ضاٟ، ث٠ ربی ٗكبث٠ ظٗبٛی ٠ً ١ًٞی ثط ؾط ربزٟ زهیوبً  4
 ًٜس. ًٟٞ، زض آٙ تْٞٛ حلط ٗی زٝض ظزٙ
اٗطٝظٟ ػٖٔ پیٞؾت٠ زض حبّ پیكطكت ٝ ُؿتطـ اؾت ٝ 
ٛٞضزز.  ٗییٌی پؽ اظ زیِطی زضٔ٘ی ٗطظ١ب ضا ١بی ػ اًتكبف
ث٢بیی اؾت  ؾبٙ ١ُٞط ُطاٙ اظؾٞی زیِط، زیٚ زض ر٢بٙ اٗطٝظ ث٠
٠ً ٛوف ثؿعایی زض ظٛسُی اٛؿبٙ زاضز. اػتوبزات اٛؿبٙ ٗطرغ 
ثؿیبض ٢ٗ٘ی اؾت ٠ً قٌْ ظٛسُی، ػْ٘ ٝ ١ٞیت اٛؿبٙ ضا 
ز١س. یٌی اظ ٗجبحخی ٠ً ١٘ٞاضٟ  قست تحت تأحیط هطاض ٗی ث٠
ػٔ٘ب، زاٛكٜ٘ساٙ ٝ كالؾل٠ ضا ث٠ ذٞز ٗكـّٞ  ش١ٚ ثؿیبضی اظ
ی اضتجبٌ ثیٚ ػٖٔ ٝ زیٚ اؾت. ٗحتٞای كیعیٞٓٞغی  ًطزٟ، ٗؿئ٠ٔ
یی  نبزم )ع( )ٛ٘بیٜسٟ یی اظ ػٕٔٞ تزطثی( ٝ ثیبٛبت اٗبٕ )ٛ٘بیٜسٟ
ی ٢ٖٗ اؾت ٠ً ػٖٔ  اظ زیٚ ًبْٗ ٝ ربٗغ اؾالٕ(، حبئع ایٚ ٌٛت٠
ٝ ٗكتطًبت كطاٝاٛی تٞاٜٛس ثب ١ٖ اضتجبٌ تِٜبتَٜ  ٝ زیٚ ٗی
٠ً ٛوبٌ  تٞاٛس زیٚ ضا تأییس ًٜس؛ ١٘چٜبٙ زاقت٠ ثبقٜس ٝ ػٖٔ ٗی
نبزم )ع( ثب كیعیٞٓٞغی زض  اقتطاى كطاٝاٛی ثیٚ ثیبٛبت اٗبٕ
ٗجبحج ٗرتٔق ثسٙ اٛؿبٙ اظر٠ٔ٘ ؾیؿتٖ ١بي٠٘ ٝ ًجس، ١ًٖ 
ؿصا، چِِٞٛی ؾبذت ذٞٙ ٝ رطیبٙ آٙ زض ثسٙ ٝ ٗـع ٝ ر٘ز٠٘ 
ثیٜیٖ ٝ ایٚ پبؾد هبَؼی اؾت ث٠ اكطازی ٠ً ازػبی  ٝ ؿیطٟ ٗی




زض ٛٞقتٚ ایٚ ٗوب٠ٓ یبضیِط ٗب  ی ًؿبٛی ٠ً ٝؾی٠ٔ اظ ٠٘١ ثسیٚ
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